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October, 1859

Grand Rapids, Michigan

Rev. Albertus C. Van Raalte addressed the Classis of Holland in Grand Rapids the previous
month. The title of his address was "The Calling of the Church Concerning her Leaders." The
Dutch title was "Roeping Der Gemeente Jegens Hare Opziereren." The address was printed by
the Holland firm of Doesburg & Zonen.
In Dutch; translation by Simone Kennedy, 1997.
Original in the archives of the Holland Museum, the Van Raalte collection.

Preface
By order of the Classis Holland I make my address, delivered in front of its September
meeting, public, to avoid the appearance of being disrespectful towards this body.
May our dear, caring and governing Savior bless our people, whom I serve and love, with
these brief suggestions, and make them useful even after my death.
The Author
Holland, Michigan, October 1859.

The Calling of the Church Concerning her Leaders
Opening address by A. C. Van Raalte at the Classis Meeting in Grand Rapids

Dear Father and Brothers! I was asked to speak on "The Calling of the Church
Concerning her Leaders". Although I feel so much at home in the middle of the brotherhood, I
might, while speaking on the calling of the church concerning you, be less earnest and warm as
you can be when you have your own congregation in front of you; the congregation which is very
dear to your heart and whose security and salvation are before you when building them up in the
knowledge of the truth and encouraging them to live in the ordinances of God's house. So please
forgive me when I sometimes forget that I am talking to you.
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Hebrews 13: 17a: "Obey your leaders and submit to their authority."

In this verse God commands His church to properly obey its leaders. They are given the
name of leaders, because they have to lead the flock and rule them wisely. Some of them work
through preaching and teaching, while others solely govern. Consequently, we can say that
obedience is necessary to cultivate an attitude of learning, and that submission is needed to listen
to the governing body.

In the first place,I would like to briefly reflect on obedience to authorities in general.
Second, about the advanced attitude of learning, the right way to use the teachings.
Further, about the humble submission to the governing body.
Finally, about supporting, respecting and loving the leaders.

I.

Obedience to authorities in general

Submission to authorities is one of our first callings on earth, and especially in God's
house. The authorities established by God in this world are indispensable gifts of great value.
But they are frequently corrupted by sin, so that people, blinded by anger or rebellion in their
hearts, have called them oppressing yokes. It is degrading for the people of God, whose highest
glory is to be free and serve God as Lord, if obedience entails blind submission or striving for
superior power. The establishment of authorities is another way God keeps and cares for His

S'

dependent creatures by providing gifts that are needed for their well-being. The authority of
father and mother at home, all forms of authority in church and state, they are nothing less than
God's caring and ruling hand. Should the child fight the provisions coming from the hands of his
mother, on whose breasts he depends for nourishment?
The authorities do not understand their calling and higher position when they lack love.
They should have a heart for their subjects so that they seek the best for the people they govern.
Every thought of tyrannizing or harshness is out of the question. They are clothed with God's
superior power, so that they may let the image of God shine brighter through the exercise of their
powers and be a source of blessings for their servants. The acceptance of this authority, and fear
and respect for their leaders, does not mean that church members are reduced to worshipping
humans, but is a grateful recognition of the powerful and caring hand of God, which shows itself
for their benefit through these instruments. Even angels need their Creator's authority. They
look up to His Throne and await God's commands concerning the course they should follow,
without which they would feel lost in immeasurable eternity. Through His commandments they
feel secure and rest in God's eternal wisdom. They are safe and know that every commandment
is a fountain of salvation and delight; they experience that obedience to God means the renewal
and development of their strength.
A child learns to look up to his Creator when obeying his parents, and makes his own fate
and path secure and lovely, and his own heart determined and strong, by respecting his parents
and listening to them. In that same way the security, joy, and strength of the people of God are
dependent on obeying the teachings and rule in God's house, where their Lord and Head Jesus
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reveals His will, while renouncing their own will and the temptations of world and Satan. By
understanding the rule in God's house as an indispensable gift of mercy from God and loving
care from Jesus, we can obey and submit faithfully and gratefully to it.

II.

Let us now examine the right attitude to use the teachings, which are given to us by God

in the preaching of the Word, in home visitation and the teaching of the Catechism.

1.

It is necessary that church members are fully aware of the truth that Ministers, who are

chosen by the church to serve them by keeping all bad influences out and building close
relationships, are Ministers in a Kingdom, namely the Kingdom of Jesus. They are called by the
Lord, are strengthened by His Spirit, have to proclaim and respect His Word and Will, and are
His Servants. Although there have been many black pages written in church history because of
the pretentiousness of some Ministers--which shows that dominion over the heritage of the Lord
is unwarranted--yet to reject the Servants in God's house is a rejection of the King Himself.
Likewise, because the Church of God is an organization of God, even though every
member voluntarily joined, members should highly respect the established hierarchy. Our Head
has in His wisdom considered it necessary that Ministers would educate and care for the
members to nourish and maintain them, so that we would receive from their lips the word of
truth, which is Jesus' voice of love. For this reason we should foster an attitude of openness,
trust and simplicity, so that we can use their teachings diligently and gratefully.
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The Church of God, born from the word of truth, will continue to be dependent on the
milk given by Ministers. The Ministers are ordered not to be slow, but to be diligent, perseverant
and well-prepared for their work. They should bring forth from the treasures of their hearts old
and new things, and give at the right time to each his modest share as faithful housekeepers. The
same power obligating the Minister to work, also obligates the people for whom the work is done
to be present. The Servant is ready to do as God commanded; through Jesus' care he has
something to share, he has nourishment for the flock. Should the sheep try to do without this
care, be wiser than their Master, and make the decision (which they might consider to be more
pious) to stay home and read a book? The student in Jesus' school cannot leave his seat empty.
There are no excuses, unless the Master called you for another job, or by His providence
discharged you. Such a spurning of manna would result in spiritual weight loss. This kind of
neglect undermines the public worship, desecrates the Sabbath and should be shunned as an
invasive cancer (because an afternoon nap, a conversation or a walk is welcomed by our physical
being).
You do not display the right attitude of learning, when you come to church to do the
proper thing to do on the Sabbath or as a Christian, or to please yourself by observing other
people or to let yourself be seen, nor when you sit down in church without hunger, without goal,
without desire to eat, or when you are carried away by an urge to sleep or by dreaming while
awake. Jesus wants to nourish us with food and drinks, by letting us listen to what the Spirit
says. He knows the weaknesses of the heart, the captivating distractions, the burden of sin which
takes away the soul's peace and hinders obedience, and He wants to administer medicine to the

6

soul. Look at those people and churches who display a history of disrespect for this loving care
of the Lord, and see the fruits of sin and the way the Lord has been displeased.
Even further removed from the eager student is the person who does not seat himself as a
student, but as a judge, and who forgets that Jesus works and teaches here with instruments he
chose to His own liking, with the purpose of building His people up and sanctifying them. The
eager student uses the means from God's hand with an advanced, childlike and submissive
attitude, but that does not take away the responsibility to use our spiritual training to distinguish
good from evil, an ability that is in complete harmony with the mild-mannered spirit in which we
receive the word. This humble wisdom from above, this advanced spirit of learning, by which
we gratefully enjoy the nourishment from heaven and the care of our shepherd (and which is so
different from the disrespectful and haughty desire to judge) does not make a fool out of a
person, so that he cannot discern the voice of the Shepherd from that of the murderers, but it
anoints him who tastes all things.
The person who goes to church to see what the Minister is like, and to judge his talents,
wastes his time with an insignificant mortal. He scorns God's message and sends his soul down
the drain.
The person who seats himself to judge the orthodoxy of the sermon renders the service
useless by his foolish illusion. And the one who dares to reveal his folly by superficial or
scorning remarks spoils for others the highest gift of God on earth. They will be surprised and
silenced when the Eternal reveals their guilt of breaking and quenching the work of the Holy
Spirit by their reckless jest and haughty desire to criticize the preaching. A youngster who comes

7

home from church, moved and defeated by the sermon, wants all the members of the family to
share his deep feelings and hopes that they will start talking about it, as he is too embarrassed to
discuss it himself. But to his surprise everyone is only occupying themselves with small-talk.
Through this experience he starts to distrust his own feelings and opinions. While sitting at the
table they talk about the people and their clothes, the persons they spoke with, and in a frivolous
way they mention the Minister. This weighs heavily on our youngster. But when his father also
makes some degenerative remarks about the Minister's tone and expressions, the youngster feels
convinced that he is wrong in his views. He feels even more ashamed about the seriousness he
felt, decides to fight against his sensitivity and after a while gets over it. Shortly thereafter he
becomes seriously ill and is dying, and his conscience wakes up again. What a miserable
experience for his family, when the dying youngster accuses them of being the cause of his
hardened heart and doom, because of their scorning remarks on the sermon which had awakened
him.
Jesus gives the preaching, as an instrument in the hand of God's Spirit, to bring souls to
God. Listeners should be filled with holy reverence during the sermons, because there is so much
at stake! Would you not place yourself as a dependent, praying, humble and interested child in
the healer's hand, when his actions are a matter of life or death? Salvation of the soul, or loss
thereof, is at stake here! How grateful, humble, attentive, and with how much holy fear should
you give yourself to Jesus! You should look at Jesus and recognize His merciful and loving care,
which comes down to us. To act well and be successful, we should look beyond the means at
Him, of whom we expect to receive the desired end through the Spirit. In that way we will not
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practice idolatry with the means when they are a blessing to us through the Word, nor be irritated
and accuse the Servant when lacking that blessing. And if we hear a sermon that reveals our sins
and the ailments of our heart to us, or moves our conscience, we will not suspect the Minister of
vindictiveness or a desire to offend, or accuse him of reducing his high calling to infernal ends.

2.

Not only should church members go to church and listen to the preaching with the right

attitude of learning, they should also gratefully open their hearts and their homes to home
visitations or other inquiries into their personal lives, wherever and whenever that is needed. This
is an important part of Jesus' loving work, through which He reaches hearts and responds to
needs that are not met in sermons. All members of a family should be available, they should
open their hearts and clear away barriers. Moreover, they should encourage elders to be frank,
because otherwise the latter might not bring up delicate questions concerning the upbringing of
children, mutual love, the family worship and personal faith issues for fear of appearing to
intrude. For this great purpose Servants are very much in need of sympathy and intimacy, barring
this these spiritual doctors might be blocked in bringing healing by false modesty.

3.

Further, the church should make use of the Catechism lessons, especially the

children and servants. It is the primary and great calling of the church to leave a well-prepared
generation behind that can bear witness to the truth. This is the first goal of the Teacher's work.
When attendance is down or irregular an extremely important part of the Minister's work will be
rendered fruitless. Even if the Minister still has the energy to teach he will certainly feel

9

depressed in the classroom. It is the sacred calling of the members to support the Minister's
work, to make sure that lessons are learned, to explain them, to pray with the children for the
I Ioly Spirit, and to prepare them in this way to expect blessed fruits from the Catechism lessons
for themselves and God's Kingdom. If there is no regular, faithful, and prayerful use of the
Minister's lessons, the children will not enjoy the benefits for their souls, their hearts will be
estranged from the Shepherd and the church, and the most delicate interests of the church
betrayed. To the extend that the youngsters in church are ignorant of the truth and heritage
entrusted to them, the decline will be coming near.
You should not assume that Sunday schools have replaced Catechism lessons and
dismissed the Teacher and the members of their calling in this respect. Sunday schools are
powerful instruments of great blessing to this country. They are especially useful to reach
children outside of the church with the truth--children who cannot be reached with Catechism
lessons. If we do not bother about the interests of our children, then they will soon be swallowed
up in inviting Sunday schools of churches surrounding us and we will get our deserved
punishment. After some time they will feel at home in those churches, because they grew up
there and enjoyed an attractive Sunday school, and their hearts will be estranged from us. The
work of love done for children of the church is also needed to save us from deadening idleness,
and is useful for our own faith building and salvation. For this reason it would be double
efficient when the Minister would spend an hour with the Sunday school teachers to prepare
them. But still, the work of love done by church members can never relieve the Minister of his
high calling. He has to make sure that the youngsters of the church are educated in the
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knowledge of God's Revelation. This continues to be his personal calling, which he cannot
transfer to Sunday school educators (the latter will also never be able to guarantee us the
theologically pure education we are asking from a Minister). May the Lord keep the church from
undervaluing the good that we find here and guard us from idle and tasteless entertainment for
young people that can be seen in other churches. May He also keep us from the lukewarmness of
Laodicea and quench the desire for the world, which steals our children and servants away from
the normal weekly Catechism lessons. When considering the value of our church's worship and
religious education, nobody will say that the two hours we ask from our children are not really
necessary. We know that we have the high calling to cultivate a generation that will witness to
the truth. How then should we ever spurn the education of the youth, through which the Church
of the Reformation found strength, to strive for earthly gains?

III.

Just like the church should humbly, gratefully and prayerfully use the teachings that Jesus

gives us through His Servants, so should she also gratefully, humbly and prayerfully submit to
the governing body.

We read in the Bible that God appointed leaders in the church. This is not only done to
see to it that the King's laws are carried out in God's congregation, but also to regulate all kinds
of external issues presenting itself on different occasions. At times decisions should be made on
issues on which the Bible is indefinite. But without these decisions there will not be order or
rule. Those who do not agree with this, saying that they are against any emphasis on formalities,
forget that--as spiritual as they may be--they are still bound to material things, time and places,
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and always order their world in some way. The governing body exists to make sure that in God's
house everything happens orderly and just.
The church leaders--and also the congregations--have a very close relationship amongst
themselves. They need each other's talents, carry each other's burdens and seek the benefit of
all. That is why the joined governing bodies of locally elected church leaders should not be
neglected. Neglect would greatly damage the whole and is also against the will of our Head, who
placed the unity of His body first in His prayer and in the law of love, and who has allocated
different talents among people, to make them interdependent. Church members who would want
to limit their support to the local church, would for that reason deprive their leaders from
necessary aid by colleagues and the excellent fruit of mutual regeneration. They would also hurt
those concerns that need the attention of more people, and neglect the community and unity, the
need, the jewel and character, and the example of the Apostolic church.
We need order and rules, and obedience to them, to be able to worship, to rule the visible
church, and to avoid irritations and chaos. But we want to emphasize that church leaders should
take care not to divert from the commandments of our only Master, because they only have
power to serve and are not allowed to bind consciences. Their regulations should serve the
people and the unity in love and obedience to God. Anyone who trespasses a ecclesiastical law
without having offended anybody or tried to cause confusion, and at the same time kept to the
inner worship as commanded in the first table of the Ten Commandments, has not defiled his
conscience.
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We believe that the honor of the King should be delicately guarded and that the church of
God is truly free. But that does not mean that the Reformed Church allows submission to church
leaders to diminish--for it is commanded in the Bible--or encourages lawlessness or disrespect for
the government. Contempt for the authorities established by God will not only be the guaranteed
downfall of each family and nation, it will also ruin God's house. Although blind and servile
obedience lowers people, and is not a worshipping of God, but of people, Korah's defiance was
pure rebellion against God and followed by terrible punishment. You do not just reject a human
being, but the God who has sent him, and by rejecting trample knowingly the loving care of God.
For this reason you should not only respectfully and obediently accept the direct commands of
God from your church leaders, but also the regulations concerning the maintaining of the body,
even when you do not like them or when they are not always based on the wisest judgments. We
do this for the will of God, who wants to rule us through His providence and through their hands.
Although church members are still welcome to educate and refute the leaders, it should be clear
that a church cannot enjoy welfare, order, or the blessing of God, without obedience.
It is the church leaders' responsibility to admit, to admonish and to excommunicate
members, a charge given to them by God and the church members, who called them by at least a
majority of the votes. The church should recognize the power of these authorities and put their
trust in them. In case of a complaint against a church member and an investigation by the
council, the person should not respond offended or embittered. As long as the church of God is
to be found on earth, such control is needed to battle sin. Instead, one should gratefully notice
God's good care and the self-denying work of love by the church leaders. When found guilty one
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should confess his sin openly, apologize before God and people, and try to restore the honor of
the church, so that the church leaders through confession and correction are given opportunity to
quickly re-establish the rights of membership for this person. When not guilty, one should give
all requested information willingly and with resignation, to give the church leaders the
opportunity to come to the right conclusions. It is a considerable sin to resist the church leaders
in their task, who try to free his soul from diversions of the path of truth and labor for the wellbeing and the honor of God's church. A church council may seem weak and insignificant, easy
to resist and, one might think, easy to go beyond or to withdraw from without bad results. But
appearances are deceptive. This governing body, joined by faith in God to see to the fulfillment
of His commandments in the church, is, although its members seem insignificant, far more
impressive than any tribunal on earth; Jesus considers the contempt for His Servants to be
contempt for Himself and I-fis Father. The judgement for those who scornfully resist the church
leaders is serious. However, if somebody is convinced that injustice is done or that the decisions
made are against the commandments of God, he is free to explain his views by calling on larger
assemblies. But he is guilty of tearing the church apart if he would proclaim opinions that are
contrary to the church council's in public, and tries to gather a following or form a party to
enforce his arguments. Sometimes people can go all lawful avenues to get justice done, without
succumbing to pride or anger, but will finally feel exhausted. Then they should know that they
did everything their consciences told them to, that they witnessed of the truth, and they should
give the matter to the One who judges rightly. But they would err when they would feel pressed
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to leave that church, which otherwise still has the marks of the true church, or establish a truer
church.
Although the admission, admonishing and excommunication of members are the
responsibility of the church leaders, members are no indifferent observers. In contrast, they are
called to support the leaders with all their power, to the benefit of the whole and the relief of the
leaders. Everyone should care, guard, pray and work for the church, to assist the leaders and help
them mentally and physically. "Admonish one another at all times" is written for all. This
loving care by members for the whole does not harm the work of the God-given leaders, just like
the loving care of family members for each other does not harm the authority of the father.
Matthew 18 describes the responsibility of each member towards a brother who has fallen into
sin. Every person who complains, without first fulfilling this duty of love in a spirit of self-denial
and prayer, and out of love towards his brother and in obedience to God, has become guilty
himself, and publicly shows the misery of his own life. And what can we say of people who,
instead of carrying their unfulfilled duty of love around, do not know anything about their duty
and follow the evil they see. The mutual love, the character of the image bearers of God, the
unity of the body of Christ, and the interdependence of the members, prohibits this cold idleness.
If among members the "Am I my brother's keeper?" is heard often, they will in vain expect a
flourishing and thriving body as a result of church leaders' labor. Instead the church will be in
danger of disgustingly misusing the divine institution of the church government by using their
authority to get revenge or to serve their own reputation or greediness, instead of working for the
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salvation of souls. God will certainly revenge this sacrilege, this robbing of God's house from its
most valuable gifts, to serve the devil and their own bitter and angry heart.

IV.

For this wonderful gift of teaching and ruling to reach its purpose in God's house, it is

necessary that the church is dedicated to readily provide for their Servants, and honor their work
through love and respect.
1.

Just like wise parents make sure that their children get what they need when they are

young, every congregation needs to make it a primary goal to support the seminaries, which are
gardens of cultivation, and sacrifice much. This is not done primarily to pay for the salaries, but
to cultivate an intelligent and faithful generation, to leave behind people who are ready to work
as yeast in our society, a powerful salt in the world, and graceful and blessed members, teachers
or leaders of the church. Since we cannot immediately expect money to come in, every church
member is responsible to care for the education and maintenance of the Servants. If they are
forced to participate in the workplace instead of giving all their time to the flock, it is clear that
the most sacred interests will be neglected, and a certain degeneration of the congregation will
ensue. But they have no choice if the church reduces the pastor's salary or refuses to pay it
altogether. If a congregation requests a Minister to serve her, they should pay him accordingly,
so that he can live on it. For the Lord says that the worker deserves his wages. His salary should
give him the opportunity to be honest, hospitable and generous, to raise his children and to save
some money for retirement, so that he will not become dependent on charity when his strength
fails him.
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Frugality often tempts people to reduce the wages of the worker to attain earthly interests,
even though these desires invite judgment. More surprising is it that many people are so blind
that they do not have much money set aside for spiritual goods, which nourish the soul and fill
life with joy, and give peace and healing and hope of eternal life. Non-Christians often pay good
money for these spiritual services, although they themselves cannot even taste the real joys of it,
but they know from worldly experience that society, which provides them with their livelihood,
will sink low without them. This foolish stinginess or painful economizing towards our Servants,
hurts the house of God immensely. God tells us that He "cannot be mocked" in this way. Truly a
threatening expression! They will reap that which they sow, which is nothing else but doom
when they value the bread of life less than material goods. The world knows that harm is done
through neglect, thus will it not harm the church when the Minister has to eat bread of tears? I
will keep silent about the prayers sent up to heaven, which will result in judgements, but I will
tell you that it paralyzes the power of the Servant when he not only has to bear the burdens of his
office, but also the distressing unfulfilled needs of his family. Even if it would not bother him in
his work, it would certainly bother him that he is unable to leave any fruit of his labor for his
wife and children after his death (which is every caring father's goal), because of the frugal
salary he receives. These stresses about the way he might save his family from debt will occupy
his thoughts, consume his energy and refute his work. This injustice is brutal in two ways; not
only do you keep him busy and tie him down, you also prohibit him from using his talents to care
for his house, which is what God has ordered him to do.
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The care for him and his family, which is the responsibility of the church, is more than
just making sure that basic physical needs are met. The church should give him the opportunity
to buy needed books and magazines for his own nourishment to serve the church. Ask the
carpenter how it would harm him if he, because of poverty, lacks the right tools. It will also
harm the pastor when he fears asking his wife to be hospitable according to God's will because
of his small salary. And should he not be able to give to charities? Would it be stimulating for a
church to be encouraged to show their faith through works by a Minister who cannot give a good
example, a Minister who can encourage, but not lead? Are words enough for you, that you find a
leading example too expensive? When the Servant is unable to be a good example, he will, if he
still has the frankness to speak about this, not be as forceful as is needed to convince members to
sacrifice their money. Members who love the world and are frugal in church prefer a cheap
religion, and rather think of the act of giving as an attempt to gain salvation through works, then
seeing it as an act of love. Those who want to muzzle their oxen, will soon have no ox left to
muzzle. Those who, as bad shopkeepers, do not give the full weight or measure, will ultimately
harm themselves. Yes indeed, they will become as the heath fields or the sand desert, where
work, seed, rain and sun are wasted. It is Pharisaic to try to prevent a Minister from becoming
wealthy, to encourage him to stay humble and spiritual by keeping him poor and calculating the
minimum salary on which to survive. They would do better applying this medicine to their own
hearts, and keep their own wallet flat by giving more to the Kingdom of God and the poor. It is
mocking of God to seek to make the worker more humble and spiritual through wage reduction.

18

God has created a wonderful relationship between the Ministers and the church, by
making the church responsible to care for the Servants and thus making them mutually
dependent. By the anointment of the Spirit some Servants might posses a warm heart and work
as hard as they can for the church, having been given the ability and the will to do so. But still,
they should survive from the fruit of their land; a farmer from a neglected field cannot expect
much harvest. Moreover, if their work and labor to make a living does not produce results, they
will feel less affection for their work. Though if an abundant gratefulness flows from the field, it
will spread joy in their hearts and in the hearts of their family.

2.

However, the fruit of the land does not consist of a cold measure of money owed. It

should be mixed with respect. In the gift of teaching and ruling the caring hand of God is felt.
Ministers are messengers of God, and that should be recognized; otherwise their task will be
reduced to a human service, which robs their words of respect and robs the Lord of His honor.
The words of the Lord: "he who listens to you listens to me; he who rejects you rejects me; but he
who rejects me rejects Him who sent me" should be kept in mind. For the sake of the Sender, for
the sake of their important work, you should respect the Ministers, who serve you, with double
honors. Even when there is no personal agreement, through differences in character, class or
views; even when you see imperfections, weaknesses and disagreeable points in the person, you
still should protect and encourage His honor as much as possible, for the sake of the Sender and
of His important work. The person who does not consider this a serious matter does not carry the
interests of God's Kingdom on his heart, and is, to put it mildly, unwitting. What will become of
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the family and the upbringing of children when the honor and respect towards the father is not
valued? What influence can the preaching and ruling exert on the conscience when there is no
respect? The church should gather around their pastors to support them. By caring for them,
they care for themselves and honor the Master by honoring his gift. If you have some idea of the
importance of this office for the sinner and for the world, if you know how important it is for the
edification and perfection of the saints, and if you are not deprived of all faith, then you will
work to protect such an important and delicate good and continue to honor it. Noble gifts should
be highly valued, otherwise they will become common. For bread to nourish, you should not
trample it! For pearls to shine, you should not cover them with mud! To enjoy the light of a
lamp, you should put it on a prominent place. This respect shows forth in our daily encounters,
in our talks, our manner, by holding up the good reputation even behind someone's back. It is
miserable and terrifying when people do no longer give honor to matters that deserve honor, but
it is even worse when Servants in God's house are neglected. Never has anyone been punished in
Old Testament-Israel by honoring the Servants of the Lord too much, but it was considered a
deadly evil when they mocked God's Servants and despised their words. They resisted His
prophets until God poured out His anger on all the people, with fatal effects. Tear yourself away
from worldly and careless mockers, who are unhappy to see the Servants' influence in God's
church and do not hesitate to call it a dominion of priests. Those people are the pestilence of a
country. They increase their guilt when they undermine this respect publicly within the church,
even when they justify their actions as a fight for truth and justice. This sin against Christ and
His church cannot be glossed over by pointing to the shortcomings of the church leaders, and is
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simply criminal if it springs forth from hurt pride, blocked stinginess, worldliness or thirst for
power. The spirit of this time, which is the desire to serve as your own ruler and judge and the
rotten craving to be independent, reveals itself, unfortunately, even in God's house. It
sometimes shows when people try to abscond from discipline; or they tear themselves loose from
all authority, defaming it; or cause a split arguing that they want to form a truer church, while
neglecting humility, submissiveness, love and mercy! They do not know what they are doing.
They ban the power of the Word from their hearts, they strengthen the hands of lovers of the
world and battle against religion and confessing believers; they cause irritations in the hearts of
many. What will become of their children, when they hear their parents slander the Servants or
treat them thoughtless or see them resist their authority because of their bitterness, worldliness,
lack of knowledge or hurt pride? I have seen that a generation like that is leprous of rebellion,
also towards older people, contagious in its use of dirty language and morals, and disgusting in its
shamelessness, which makes them boast about their abominable humiliation. God wants TEs
Majesty to be honored in those who rule in His Name.

3.

Mere respect and honor, without the warmth of love, would not do justice to the

relationship between church leaders and the congregation. For submissiveness to be pleasing to
God it should be mixed with love, because what is honor and respect without the heart? Love
makes everything palatable, even frugal meals. With love people have compassion on each
other, share and bear each other's burden, open their hearts and do good to one another. God
wants to see love to make this noble gift reach its intended goal. Oh, I wish that the children
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would see what treasures, what fatherly care and love for God they received through their
parents! I wish that they could feel their love for them! What love would flow from their hearts
to the leaders, who have so often been suspected and shunned! What would they feel blessed to
call church their home. What would they attach themselves to it gratefully, what a wonderful
aim would be reached! Obedience mixed with love is required by God and badly needed by the
Servants, so that they can continue to work with a devoted heart on the difficult task of caring for
your spiritual needs. They need encouragement. Your returning love assures them that their
work is not in vain, it assures them that the seed did not fall on rocks or was choked by thorns,
but that it yields a crop for God. Your willingness, even the smallest proof of that, is for the
Servant, who often is afflicted by inner struggles and bowed down under the burden of the
church's needs, like an angel of comfort, and on Judgment Day these fruits will shine
delightfully. He needs your loving support and prayers. Look at Paul, how he begs for support
from the saints, so that his heart may be strengthened, and God's blessing flow down on him.
Likewise, the hearts of the members who pray, love, labor and help carry the burden, will be
blessed anew through the work of their church leaders.
It is said about church leaders: "They keep watch over you." That means that they have
your welfare in mind, they carry the interests of your souls on their hearts. Others are always
around waiting to destroy you, but they are always around waiting to rescue you. They are
working, not for their own good, but for your soul; this most important matter they take upon
them. The devil prowls around looking for someone to devour, and sinful desires invite you to
come along. But the church leaders are awake and ready to defend you and rescue you from
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these enemies. 0, I wish you knew the care and prayers, their pity on you! They understand your
bitterness, the diversions of the soul, the exhaustion of fighting evil desires that are never
satisfied, the sad emptiness of a life without the soul-uplifting knowledge of God. They have
compassion, and their hearts grieve because of your diversions. They want your soul to shine in
the light of truth, make you lie down in green pastures in the forgiveness of your sins. They
desire this so much that their own darkness and lack of spirit fills them with embarrassment and
pain, since they are so afraid that their poor sheep would suffer because of them. Truly, it is
because of you that they often wrestle through valleys of shadow, so that they can serve you and
comfort you in your sufferings. And so often this work is misunderstood through anger or
ignorance. If they did not guard your souls, they would not know of all your needs and suffering.
The church leaders, who are occupying themselves with this difficult and delicate work on behalf
of your souls, should be encouraged by your love, and certainly not blocked by cold neglect.
Especially not because they also will have to give an account of your souls. What an astonishing
responsibility! When they do not spare you their criticism to free their own souls, do not blame
them. Take into account that your disobedience weighs them down for the useless labor spent,
but that your obedience makes their work joyful and blessed. They are vulnerable when working
for the truth. To win souls for the truth and to let them taste the sweetness of it is a heavenly
delight. Their hearts will leap for joy, because they do not know a better and purer gladness then
knowing that the people entrusted to them walk in the truth. But you break their heart when you
make their work a depressing task because of you resistance or cold neglect. Even Moses was
tempted to choose death over observing the neglect of God's words. There are many slow,
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materialistic, cold, selfish, picky or quarrelsome churches which have broken the heart of their
faithful pastors, forcing them to grieve the last years of their life, or have quenched their religious
life. Harsh judgment follows in the wake of resisting the truth. Insensitivity to the truth,
materialism and drowsiness falls to a church like that, and will eventually drag the Minister
along. This might seem strange, but it is, nevertheless, true. The man may be the head of the
woman and the ruler of the household, but when there is a steady current from the woman the
other way, the man will eventually accommodate himself. There is always a certain influence
from the church on their pastors, good or bad. The work done by a pastor or elder who is
discouraged is still useful, but will not effectuate much. Each church which is persistently
materialistic, unfruitful or resistant will get pastors who are discouraged--even though they
started their work with enthusiasm and diligence--or pastors who follow the church without
protesting. Where God's Servants are not given respect or love, God's words are scorned and
God's blessing disappears. How very different is it when Servants are welcomed, when the
church follows their lead gratefully and is encouraged to live a sacrificial life, when they respect
the truth and embrace it with love, even when it is deadly to the flesh. There love resides and
God bestows His blessing, there we taste the delicious food in God's house, there is a river whose
streams make glad the city of God. The fruits will make the Servant more courageous and
diligent. He will, encouraged by steady love, prayerfully and lovingly labor, which will renew
and develop his powers so that he can serve from his own heart nourishment to souls longing for
salvation.
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en dat ik inlet spreken :tot th over de reaping der gemeente jegens o, die
..ernst en warmte mis, welke men,zal gevoelen, wanneer men zijne gemeente
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Is, wiens hoogste glorie is vrij te run en Clod tot Heer te hebben. De
magten behooren tot de tweede oorzaken, waardoor God Zip% van *Zuni
zorge en ophouding afhankelijk schepsel van gaven, !ramify; tot deszclfs welvaren, voorziet. Vader- en Moedergezag in huis; elk gczag sin- Kerk en
Staat, is niets enders dan Gods dragende; ' dekkende 'en regerende hand.—
En zal het kind twisten tegen kle• beschikkingen der rdoedirartiren; welke
hetzelve aan hare botsten moeten voeden?1' • •
•
De magthebbeuden verstaan hunne roeping en verheffing niet, zoo ze geen
onderhart bezitten, waardoor ze zich ten beste willen geven • van degenen,
over welken zij gesteld zijn. Alle denkbeeld' van tirannie' of hardheid le
uitgesloten. En zijn ze filet eene schaduw van Gods oppermagt 'bekleed,
het is slechts an, in de handhaving van . dit gezag, • Sods • beeld te doen
blinken, en eene bron van zegeningen voor de ondergeschikten te zijn, voor
wien in de crkentenis van de magtenálá ï.dodanig en in het vreezen en eeren
can dezelve geene verlagende • menschenvereering, maar een dankbaar
erkennen van de oppermagtige; zorgende: Vaderhand Gods; welke 1e ten
hunnen nutte door zoodanige instrumenten belieft te regeren, ligt opgesloten.
Zelfs de.Ertgelen behoeve&wel.regering.van:hnn .Makei;: zZe -trieti.dearom
sp tot Zijn troon, van waar de bevelenter regeling:nuilhun.koenimItgann;
fonder welke ze zich in de onmetelijke eetrwigheid.rouden-verloreh gevoelen.
Door deztrijute raker, en rustenzij zondétkommer Andeménwige-wijaheid
Gods. Ze zijn veilig. en ;retell; dab elk gehodteenelonteinvair zaligheid
en bevinden dat in gehoorzaamheid aanfitida!vnidearerirlegwing en betwile.
:
keling banner kracht gelegent
rna
Gelijk nu het kind in de gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag, zijn
!tinker moet leeren voor oogen honden, en ook in betepzientot let onder.
mg, in bet afhangen, van dozen's wenken, lot en,weg veilig endieflijk maakt,
en het eigen hart tot vastheid en kracht mint: zoo is ook, de veiligheid,
Treugde en kracht der gemeente gelegen in, met verzaking van, eigen wit en.
in en de verlokselen van wereld en satiny te gehoorzamen aan deleere en
•egering in Gods Luis, waar Jezus haar Heer en Hoofd zijrtwilopenbaart.
regering in Gods hula ale. eene onmisbare genadegave Gods, als eene
• iefdezorge van Jezus beschouwende, zeo zal men ze godsvruchtig. en dank'
mar gehoorzaam en onderdanig kunnen zijn.

• IL 'sat ons dan nu attlitian bij het gebruik maken van
getijk dat'smiiérle onderwijzing in regten
e-.
Tijs van . Godswege, in prediking,
h tri Wet o
i a.t e :toegediend•Woidt.
'
•
t: 1. Het. Is noodzakelijk dat deleden der-geriMente ;dbordrengens tiji:t•an.de Wiarheid: dat, ofechdon de Dienaren:dm alle indringing te:rierèn'én
tat zoetst verband tusseheribilden teleggen, doer' *de • stem • der gemeénte
otile bediening verkorett'zljn, zij'negtanaDiénictin jut in •eetiKiningéijks

)

mt. wet in .datrart.jezuai !pp+e dm, din Hier geroepen, dgor,Zijn Geest
toegerust, Zijnwoord én wp,hebben te.spieken;en, to doen ,ecrbierligen; en
Zjne,kneebién zijU En, of'sgliooe dQaanmatglng der bienaretf'vele zwarte
bladzUdenin de: kerigeschiedenia ingelevieérl beeft, ,,waaruit het , schuldige
itan do Melded; eerier, hieribeiMPPijéogringsever:.beterfdeel des • Heeren . ia.
geblefcpu; de-verwerpitg;van-de Dienaren in.Golds huis, echter so verwerpingis van den Koning, gylven.
: Thsgelijks, dat de ;Penmente ,Gods, ..orsehoon elk, die er zich aan
verbindt, vrijwillig lantleit,,eene :goddelijire oéganizatie is, waarin men
dparom,de gestelde ordotnet den hoogsten eekbied„bejegenen moet, waarin,
naar de hoogste wijsheid 7'art Ons ,goddelijkSookl, der Dienaren inderwija
liéfilezorgtoi sieding eijónderhéuding.nooclzakelific gekeurd is; waarom
total dan ook aft huti.Mond bet *oord der. waarfieid : als Jesus' liefdestem
moet ontvangte; Deardoorn'men eerst neenen .openen; vertrouwelijken, cenvoudigén feertingisin, ;van ban endertvijs een ijverig en dankbaar
gebruik malrén. De Gemeente Gods, geboren uit het woord der Waarheid, blijft afhankelijk van deze moedermelk. Het is den biéteiren Heiden met traagf
maité.Vitig; iioleïralrg
tét,
ie
(Judean.
&Mitt dingeiEdii'
vOeiliebrengip,..om, als getrouwe
lmisverzorgers, elk zijn bescheiden deel ter hekWa'iner tijd toe te dienen.-L
DeieltdcH niligt,-Welke-ddn'thiilia-ruLit'ipligt» tot dien arbeid vordert de
tegenWociraiáh'cid dergeneii"; 'dte Jikoet.ins beáibeid werden. De Dienar
is near Glide wil girded; hij lifeért door'Jézusr zorg wat te zeggen, wat ter
voedingaairde •Icirddeinide Q deelen.'''.Doch; Sion' nu de 'schapen
liefdesbrgsl.ditteMediterilitésniadk *ijzer'zijn .dan • Hij, en soms een in'
huri:dog.teniti'itimillyiehrvitifire'linis ten hock telezen? lie leerling fr
Jeins' ached trieg'Sijile4platits £1étledij laten. 'Geene ifeeschooniag geldt;
tenzij Meelté? urieP'tói'ednig'Werk, Of doer .2ijne voorzienigheid n ontsloeg: &ilk Se raanhaVirsMarling son geestelijke vermagering berokkenen:*
liet irtiéetirVIerznim, betwilkile'ciPenbare.dodstereerIng, ondermijnt, . Gods
dat ontheiligt, en als invretende kánker
praatje of
ecnelwandeline:%yáat het op uitloopt, is tv'eltrinirOor het vIeeschelijk ge
mood), giStimit'd nii3et ti;Oïden.'
.
A r3leii•opeknuirt.giiir l&litigïíli ..Zott men itch ter plaatse Iaat Vinden,
oniieïr ZdediigatOf'Gddsciiinst'llitioen 'cjptehtniden, of,' om zich vleeschelijIc
noch, wanneet men zonder
ttit Welded door te
ïotideé doet of ver.10,giii".Iiin to eten' sine . nederzet, en zich door
i.laapzuc.hit, "of door wakende dutortlustirdituftedn veeren, Jezus beoogt te
1*mi:16i...deer eqj4,k,vafitrIT'a`ai: ie‘doen jEde-rén-,... wat de . Geest tot :de
hart, ',de.' zieleersirooijende .
amnia:re zegt -1-10'kent yde
détebrzentlicid1;ámblerendie

(- 8 )'

( 2)

(added,. CA' Wil zielernedieljit toedienen. En zon Met, hill del lrgtoehtinge
' in deze Heftiest:jig des Heijands; de zondevrucht eb fs'Heeren Migenoegen.
, • de geSchimlénis• van milk een persoon of gemeente niet kunnen leZén?
En hoe geheel fleeted* van den leergragen leerliagegeest is bet, zoo men
et ale leafing, maar als regter zich daar plaatst err vergeet, dat Jezug:
mr• Zijne vrijniagtig verkorene werktuigen hier arbeidt et leert,' en wel
et doel om ben op te botivien en te volmaken.—De gevorderde, kinderlijke,
iderdanige leerlingsgeest, Waardoor men heilbegeerii het middel nit Gods.
tud gebruikt, neemt niet weide geestelijk geoefende zinnen des OnderIteids, noch de roepinitot onderscheiding van goed!ed kwaad, welke in
dkomene harmonic staat; Met dien sachtmeedigen geest, waarin men het.
oord moet ontvangen. Deze zachttdoedige wijsteid Vat i Bóven, die gevorerde leerfhigSgeett, waardoor hij detlibaar die hemel.i0eding, die herder-.
trgegeniet, Sot geheel in strijd met dieligtzinnige a heogmoedige beooreelingszucht, maakt den Menscli geee dwaas, zoodirt hij de stern des'
[eiders niet van die eens moordenaars zou kunnen• onderscheiden;.maar'
eeft hem dé salving, die all dingen proeft.
Die ter kérke gaat our den man eens te hootte, errzijne gaven te•beoor-•
telen, verbeuzelt den tijd met een' nietig sferveling'; hij. versamadt Gods'
otridselrap en verspilt zijne ziel. .
Die zich ter neder zet, om de regtzfunigheidpe beoordeelen,maakt zich'
oor dwazen wean de bediening onnut. En die' het waagt door ligteinnige
' versmadende beoordeelingen zijne dwaasheid in' het licht te stake, verern voor anderen de ederste gave Gods op aarde. Tot verbarlitg en
erstomming; zal de eeuwigheid die roekeloozt scherts en waanwijze berisngszuche omtrent de prediking, als schuldig awl' de verbreking en' Uitblushing van het werk-des (feestes openbaar maken;—Een' jongeling, Verslaen ouder de prediking; verwacht, te huis komende, dat al de huisgenooten
ie diepe indrukken met' hem deden, en dat oedema huisgenooten,. daar
ij nit schaamte zwijgt, er van =lien beginnen te spreken. Elk, echter,
›ekt, tot zijne verbazing, verstrooifing in dagelijksche gesprekken.—Bieroor begint hij zijn eigen gevoel en beschonwing to wantrouwen. Asa
del zittende, loopen• de gesprekken over de personent en kleding, Welke
en gezien heeft, en op ligtzinnige wijze over'den Eitdiker. Het benztauvre zijn hart; doch, toen ook ten laatste de vaderzielv aft-cure:idle aanmerkinRD over toon en nitclakkingen veroorloofde, oordeelde de jongeling zeker
zijne' besChouwing te dwalen. Hij werd over zijir ernst nog meer
eschaamd, en besloot nick tegen die gevoeligheid teverzetten, tVelke•bij pa
eigen' tijd woastelens overkwarn, tort daarop orerviel herd' ziekte en
ervensstonder mi het geweten ontwwakte op nieuw; doch, of wat zielberoeInd schouwspel werd, het on voor dat gezin, toen de stervende jongeling
o oorzaak zijner verharding en van zijn verloren gaan aan dat versmadend

bejegetten dier prediking,, welke hem outvraakt had, ten laste legdel
Jezus geeft de prediking, als instrument in de hand van Gods Geest,
om zielen tot God to brengen. Dat Men den onder de prediking. met
heilig oritzag en eerbied verveld zij; want hoe groot belang staat hierbij op
hetspell Zal men zich Diet afhankelijk, biddend, ootmoedig, belangstellend
onder de hand des heelmeesters plaatsen, zoo son zijne bewerking dood.o.f
leven afhankelijk is? En bier stoat op het spel zielebehoud of zielever1ies1
Hoe dankbaar, ootmoedig; belangstellend in met wat heilig vreezen en
haven moest men zich aan de bearbeiding van Jezna overgeven i Men
moet Jesus zien, en Zijne weldadige nederbuigende liefdezorg erkennen.—
Om rich wel te gedragen en wel te .slagen; poet men over bet ,middel zien
op•Dien; vau.Wien men door de invloeden des Geestes een gewenscht pinde
dear het middel moet erlangen. Dan zal men, bij zegen op het wooed,
gate. afgoderij met het middelbedrijven; bij het missen daarvan, het niet
Wrevelig oeken op den.Dienaar; en bij eerie zonde en hartekwalen ontdekkende en bij acne geweten ontroerende prediking, bewaard blijven den Dienear te verdenken van wraakznettt, of doel om .te beleedigen; of hem te
bescheldigert van zijne hooge roeping Gods tot helsche einden.te yerlagen.
»lot/ 2..t.Gelijk men zich inleerlingszin in de openbare vergaderingen ter
on'derivijzing moet laten winden; .zoo ook meet men voor h is,b es ee k
crftvoar pemonele bearbeiding, hotzij in eigene woning of bij elke welvoegolijkegelegenháid, dankbaar open zijn; want dit is .een belangrijk deel van
Jezutlietdeirbeid doorZijne'Dienaren.ter winning van harten, en ter beardwoordingaantbehoeften; Welke .zich niet laten vervullen door algtmeene toesprak !Alleleden van-let huisgezin moeten bereikbaar zijn, hart= moeten
ontslotettirorden,binderpalen .dienen. opgeruimd en de vrijmoedigheid der
opzienererrtautngemoedigd ..worden; . want de schijn van. indringing en
aaranazigiagacra.vaak:kunnen belemmeren in het behartigen van die teedere
belangen; alt van Aanderen opvoeding, onderlinge liefde, .huiselijke godsdietistemde godsdiensttomtand des barten; tot, welke. dure roepingen, de
Dieparen seer veel behoefte hebben aan welwillenheid en vertrouwlijkheid,
tdotreaniet door xalsche schastate den geestelijken arts in zijn doel wil
••
•
•
rexhinderen..• • E
oro.)3:•". Voorts, . moet de gemeente gebruik maken van het ca t e.
ell et]. soh' •onderwijs der Leeraren; vooral voor hare .kinderon
Crudienstbaren.. Het is, de eerste en groote roeping eener gemeente een
geslachte natelatentoegerust ,om getuigen . der waarheid te kunnen rdju.
Daarkne,„dan,,vooral dient de arbeid eens Leeraars. Bij het verzuim of het
ongeregeld.gebruils der, catechisatie wordt des Lemurs arbeid voor een
groot en uiterst gewigtig deel vruchteloos gemaakt, en zal denzelven, . zoo
hij hem mint, zuchtende verrigtou. Het is der lidmaten heilige moping in
dezettnet, den ,Ireemar handen in con te slaan; to zorgen slat de les geleerd

•
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leniandetodgelijkt tè zijn, .of is hij van oordeel, tint de beelniten• ;type
«odd wil indruisehen, bet staat hem vrij zijne betoogingen en beschouvdn,
gen in án beroep op talrijker vergaderingen bloot te leggen; doh :het- is
scheuring, zoo hij zijn oordeel, in strijd met de opzieneren uitbazuint, om
•in e gemepnteeene partij of aanhang te vormen en zoodoende zijn regt of
mooning gewigt bij te zetten. •. Indite men, ten laatste, vruchteloos alle
wettige middelen,heaft nitgeput, zal mee, wanneer men Diet cone prooi van
drift enhoogmoed geworden is, de bevredigende bewustheid, van zijn geWeten yrij gemaakt en pligt betracht te hebben, omdragen, en de gunk,' na
getuigenia.gegeven te hebben, in de handen van Dien, die regtvárdig oorglee% kupnen stollen; en men dwaalt, zoo men. meent als din nog yerpligt
:trt^ zijn; wanneenmen overigens de kenme4e,0 der kerk niet ontlrennen 'kan,
te Moéten seheidetiom done zuiverdeigemeente dear te stellen, • r• • . •
•Dfseitoon uln,toelating, vermauipg en uitsluiting der lidmaten bij de
opueoersi bernst,,beh.00ren de leden nogtans geen. onverschillige . ztanschogwere togij0; integendeel, gijn verpligt. regpring door alter; raogelijken iniloeclE-tten nutto zynn_het geheei. en tot gehr,agieg der opzieneren, te opderetppnen. '..glikketegtat.t.S.;:bet gelleej4eiorgen, pe waken, . to bidden r te
prbeidenandor ppgienesen.yerkjzt yerligten,r. en ze- ep rand en .tlaaia te
pezp
lielp.eD;t4Terinmet lellnineler Pe allendago is pen mu4 voor
Vergerrpmlven,ellglidreagpipop.het geheeli maakt geen inbreuk op de door
OA 11(110%44de regering, zoo min ale die yin ten lid e,ens- hoisgezins zplks
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bljpkudate.behoeften van het i.getia,. hem. drukken? Zoo het; hem. niet
ilipdertii'Entijri.lterk,;datlij•gade,eu.krodst..bij•zijn Sterveu,..vaniwege..de
earighlfezoldiging, geéh vruchtivantzijnen'arbeid;..(dat doelwit wan elk Zbtgebdreader) .kgro•caluten;•zekrerlijictilliet deneanhtingen.van zijn gezin.en de
geestijerameijentéseb;werootraikt:door'dd.Vhivig, hoe hij zijn gezinwan schuldeb zakredden, zijn zialkcacht verteereir en tijn werk ontzènuweM Dubbel
maar;. borer
stkeedl is dit!onregt; want diet mlleen.werkértlinén. het
diéniliindtjmeii .11cm-de handeuz eniverbiedt Men hem. zijue talenten tot de
•:
.
An:
gébodenbdittisvinzorging te ,bezirgenJ
kra DézcobutsveitorgIng,iwelkci-op de kdoudereri der geméente trot, strekt.
aich!'verdér ifit daffUe zbloote &beaten: dbaAischaams. • :Mani liatietlden,
Matrirrstahkatelleur GM' zietriten matte dertemeente, itot .eigene Ivoeding',.
denobtligegdaelnriftenle kubnitanknoisen: tVVraag den timraerniaai hoe
iiij:16tisehadéSnrkt,wbo hij;dtiorëmoede‘tieh•ivan bekwame gereedsclappen:outbid& ziet:.i.061nOtrilleitltemtetridvégerculente sebaxlen, zoo. hij door
Icatirgarbézoldigirigleeftitburaarceein zacatteude•gadededOor Godgebrdeue
gastYrijiteidittaetielebzoi-Eatteoetidj Met tu.vrtaatlesteld.wordaryineldaditheickteikinmencheoffementrilef zottrietneenmgemeentb;r:die.init.fide :Toed°,
}rtirkettifeniptiregtheid:wan •haar golobfwerzekérdinbetitordery ?mordacity;
zijukdoorfeen .leideeliangevrobWelwordevi;dieopmekt, maarniet voorgaatt
Zijn iitélfitérides woordanigènopu,Oord'eelt1men .Op•deze•wijze:hétltrekken.i1ewoor1.ieeld,tá'i1nnr?...,IZoo,de,Dienaarhierin zelf gemr voerbeeld:zijo
tal :hij? zifvo mkt zijne,rrijinoedighéididati.toch:vaak de iklem. adasetiátv.:de.
,volcaiérai vd3lke:deaviegidett5ijunjletzelfverioocliening.in de , b& .zeer
belicieftyllair,diviivereldliefdameiihetigierigwbart..gaarna::eene igoedkoope
gtidafietistswilf erratationzttligorgiriawalsiwierklielligheid en .vreemd :man 'de
Godsdienit derliefdarwrit idomvidoorgaarnisiDiazijnemeien: wit Muilbatiden.,.
weldritreavros meeitebbetkittotelnrailbaiidem Zt.die slechtewhikelifka diet vollogivoiktrtf thitatánsiet. ran; (tilled.: zich aelvea auk
ddems dleketsizélvotzletralite dlékdarof riatdeitoestijn; year.. vierk,. said,.
riggd enanittrachljmop rierspild kidded. ILIOtiStar bevérdering
•Morrif botmobd en geostelijkbeid; betárvoor-Weelde te bewareu. doorhem..arro
ta hmlibm„emluitito cljferon,ivraarldj•weiritulni bet.leveri. kanchlijné,Ilia
pbwritaitme;idei[zulkénidndén;bietertittlgetnfesmiddeletegen eigen,gierigheid
enraigoniSinriprInbitoilviattrieer:voor Gods, ato.ningrijk4en armen
/nib tmatorteb, vnttmlatterboadenifaeiriarbeiderdoordoonverkotticksoot-mbkdignen géettéljk .tazaritimptovddvirodsispOtterumetiGo&i.v...i. iizu
9.avrkkodebeeftitazikketnibpiienereneenigeincenter,idoorgdaikinlizbildersersor:
t,flagriukted Dionareznoptedragett;. wi rbolaideu.nan.analkituders afhankeWk.
tehaakét,treen weldadiggsferbandzgeligth:DeDienaaintiogeitniendediatt
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doorl,stijecetegi4rddingi betitteir Myzielr ,tendikste'rlergetniéente .kunneh
wiátn;geven} nogtens!bij :Meet doyen; 'en wel Tan dé vrachtrvan zijá akker.
.Di piikkel:nû dertivetenséliap,. dat !de landmah van enn.vewriarlobsd eld
nietzrjerwachten•kan;isinief olverbotlig;mtchterittirrlarbeid en Zweet -tot
thragIntranizijr(deven ,englat derizijnemniet- van dien. aklietl-lwederkétt4
zijnelginegenhederraullen nietaijti
als -wanneer Cone lovetvlocdige dankbaarheid deá akkersiblijdéchapirt zijn hart.enting:Verspreidt.021 Die Trneht bestaat echter niet In «ene kmide tdemeting xan het
-verschuldigde loom! Eerbicid Zmoet ter artede 'gemengel.:gaaik Th the
gave-toch van 'leering etrégeringuseet :zorgende ien...liefderijke Yaddrhand Gods gesmaakt worden. Hun ~tel., ciantezanteniGeds ,fe dijn,
ninetwordetrerkend; ethdemivordtlet innlaisende.nienschendierist;:betwelk
délwoorden.ran gezag rinthloetli enedenf.Heen,tan
eere:herrroft.
'epHeerea woord, diem putrungt;:ontvangtznij;-: diem u. vetwerpt,:werWerpt
mij, encHempdie mij gezonden heeM:4moeteln1het oog.gebouden.werdem-:9ni:dtsZendersitothAnn.geWigtyolaverklseville,l.moetaaeg Mfg met dubbele
eat opzienerenidie:YreldiegenbeerenaliathetscriktldalLer dicitoolwenschélijket patoonliAttairteseternirdngtpdodriWerscheidanheidgiátnáliarakter,
steindikar wifitcrevileirlpenvimpltiet igevondenlitierkal•ZiatirácSonenhunaktheden,dindiliedenemoniangedame.iijderfaan tlentersOon,:nettins
theenter, omidezcZenderz6vnllenzatipdmit ding craubditl-gewigtvollwainbtf,
@ewe totweeLmogGijleodèkkentèglHhedeederenicaDie4pWiertoodenniphonlinglratadeteeereteene4igtesaaklikikkaaggiettbelangvare Godeeitijk tiet
ip bet ihatt,-en:im'op-liet fligatEgéitoittenplienitandèlotitu fAirathbal I er gran
átarliuisgerla euividc dsliweekingdandereibwordei,ciPo tientde &ere i(t:
erbiedajegená den Wedettibtoop prijestelyntiTat1nrieedizalide bedienIng
rprolbercpp regerloglopiet:gènteHntsitedfenenaocadenehtibgiálbenomenT
gemeenteleeft IliehlLendOinshaSe.opziestprotilteachatenr4 WantPiroliedder
lekkengidekkeezil,hunMgen:belatWep;ierfurreeldetakésierin deg:fah:a
Me eenigsrmateohndet, wetditlatebOrchiederazondierfowatAietSOor kle
mrelikkhenleezeoz cloSpbon**delkiilniiking73eraimligedter
elijkiSaaly watt pietentblOotale godeyrndhyarbeideri,dh zoodn.
iglgewigtig enht4orlex5,belaegóter.beeehritteMp*•in °ereritelondenmEdele
aremeobeten,op.boogen.prliketaaitiimilletf'oidetigemeeniwordei.taar
ood;
ekikettytoeden1 dare:meat hetimietanetijoéten,tredOk zPearlen»anllenl se
deigittee,e4st mere eefnietsoet-mlijkli3edekkelinFm
Meet hinén
myen, eentkérettplimtse;iamhnnetbdemolfeschlimermilgaddieno ;riniihet
agelijkiyyriekeennimetfspritakFrentlendhighealinetcáphter ,dettuggri dea
peden:geam optelkondeninw.ordtidieiaehtteglopenbaar.:4;get )ie eenxbeklam
enswastdité,chingeiMeat xatzeiceoomen;inlet ligemeeireeteninyásribitablit reebiniehmeeráeereobblahndeltpdocizseel:trourigerli beg:ion:de .
liehatelnimGodsbuitseibdriclitzarfindleedhienNcdgedmétis iemanct%ionder*

oud Tsrql, vanwege het te reel apht.en van 's Geer,en. gneehten; rbstem.g.k
geworden; :pear wel wordt as cen.ongeneestijk twaad., Ppgegeven,„gg ...z.ij
spotteden met. de boden Gods en hung& woordep, yernehtten;..elet., j,zich
.verzettedep tegen Zijne Profeten, • totdat de Igrimmigheid des lieeren eget
Zijn yolk. opging; zoodat er geen heelen.san :was. .-paerom.:dat,men.ydiede
de vleeschelijke en ligtzinnige spotters, die- den • invloed .der,Dicnaren
Gods gemeente met leede oogen annzien, pa dan- ook Diet. n.a/nten huunen
invloed als priesterheerschappij te brandmerken. Dezniken zijnde peek.'Otn
• het land. ,Schuldiger wordt die ondermijnipg dezer• aebting,. 7,09 ?fa den
boezem der gemeente plants vindt; al geschiedt sulks ook:oncler, he.t deksol
yen strijd root waarheid en regt. Deze. zondutegen Christps en. Zug 1igewh'
ken men niet met de fouten der, opzieparen., verggelijkpn; deeh r bee !prod
wordt-dit kwaadr zoo het nit gekrenkten boogmoed, f.kverclwernt° gierigheld
. of .wereldzin, of pit beerschencht ontspruit. De genet der eeuw, • flan gijne
eigene overheiden regter te willen zijn, diebedoryepaquefhardielijkheidesio,,
te; optgaan,
openbaart zich, helaasl zelfs vaak in het huis :Gods,
1
f,
Wen
zieb
krandStlfiPlaSn
omdat
.
9fit431
of,
bet joist', niet geM nar 9igea On,
het gezag, of ,meemeektoSelloork9g, 4911;4(91'..f5m.guixArdaP".194 t4;Pralffl1
doch. mot verwaprjpoziug.van ootmoed, ieO4gr4gPighei1.;i1i:ee44P•?1ike,r.,t1.ghoid1, ,.,Mqg met giet ,wat ?gel?. idoet ; dolicrool# rden gorge- alon AEI
snit het.hart„de.haudell der lilegn‘lijlialt eterlAtaffinfillk:tnou gndetlieultAn
belijders Yer.wekt men. ergernis in•het hark, Yen:yelen. Bo@veittal.m. het
krooet worden, zon-ze de :enders nit bitterlmid,... wernldzwi, :onknpde of
. gekroOttee heogaloed--de Pierinren .hoPren lablege9.4.8tv.aerdigilichlnidelen
on het gemg wedereteen? • .Ik,zag,-datiftene mnakelcurwlemeleateehhoidsen
.-ongeltnotpuguheicir , ook jegens,-de .ondereo,...en xnitheirlintteekon Mee.
ma$ met.iderwieWilmte enbeeelle2ko4ei40241ie‘het,dee4,ronmon jerzijns
TIOOkberee49 :eghendes.soliz eensgefleehtetaMincloofde,5Qed yH,4$Alec
•liejestait in ;elegeneo, 41° in lijnet.meeM,regarem geiferdiworde.
4111ootesiehting en oeeersender.dexerweregno der liefritgo.on;j.tet
,
;weekend twohen opziengen•engemeentegteo togkdoernwederratonl, sneer, om,sal,deionderdsnigheid Gode::pngeoesmientfienizaohl jek;lwertin lzo
menittlmsljnn 1144~ iermdt,eortealinnt•'moots° m at 1 it,Ed
: sag eaglets heriets:•Ziefdele,de; lillEY4 traelolijkAntkendefspeeorijo•selfe,
'..eeneeehrile:t4et.,71)ear:kan men medelijden !ribbon met ,elliendem:ficerekheden; ,,Doer ,ltan POP .elkitadora láSten :deign eitdrogeno Dear ;stoat "hat
hute,,yonr.ollfendexppenrtmkenimeaaslerIgoedfloochraLw4 itie6deClegttiogi:9P ctimcffickeoSven het,gefirengohten4rtelgtoAktbar9lltne
sages de.igiudew,welker.Dsehetienn ye& MimoYedenlakaliefi3e.°Sgengode,
:. lab del-Sring, en . regering: hivámo.-.0ittiszeolintttringtplkicKmtdel&treens
ketolle,fheldwakeurierhaet-lrzeibl:LIROceseeándrnec'»fdepletif rraecdti
. letimmaself4vrsdeehtenn_gese4wdEgezegátrinumeelmetcmbollennIt Mar

(-is)
zon men het iegebry zicir er bij* te huis te gevoelen! Wat zou men er zich
dankbaar aan ilemmen; wat gezegend einde sou het • bereiken! Zulk eene
gehoorzaamheid, gemengd met liefde, vraagt God, en behoeven de Dienaren, sullen ze met een -verwijd harte voortvaren en volharden in de • moeijelijke taak van awe geestelijke behoefte • te bedienen. Ze behoeven bemoediging; uwe wederliefde vergewist se,- dat hun arbeid niet onvruchtbaar
is; vergewist ze, dat het zaad niet op steenen viel of in de doornen- verstikt
is, maar Gode vruchten draagt; uwe weltvillenheid, selfs de kleinste liefdebewijzen zijn vaak voor den door inwendigee strijd geteisterden en onder
de zotten der gemeente gebogen Die near een engel van vertroosting, wearvan in den dag der dagen de vrucht heerlijk zal blinken. 'Uwe liefdehulp
en gebedhehoeft ldji ' • Se, hoezeer Paulus het voor zich raw de heiligen afsmeekt. Dit sterkt zijn hart; Gods zegeningen dalen hierdoor op hem neer;
en de harten dier bidders, liefhebbers en méde arbeidende lastendragers worden veer nieuwen zegen; door der opzieneren arbeid, vatbaar.
wordt van -de opzkneren gezegd: "-Zij.iiakenoor -awe zielen;" dat
is: hun oog is op uw belangt zij &nail 'hétzelve op - her tharte; en Wel
het belang van rtWiritielen.''Anderett iijn orr ti en, wakkét tot uw- verderf.
Zij tijn op en .wakkk tet•tivi beliond: <Zij zijei tiarkendevniet roar • eigenbelong, maar•vbor trie idele;hrillitteírittigst Wang ishethtuine.• • Satan
gaat om en zoekttete terslinden; en-dee-sondti ligt. ten uwetr:verderve: item
de deur. Zij zijn tégen dientrandérop edwakkerter uwer Melding.. 0, kendet gij linnhiddend. torten; hun Medelijden met n! • Zij verstaan uwe bitterheid; die zielverstrooijing en afmatting door de' 'kritcht der zondebégeerten,
Dimmer door tiding voldaan; door die treurige ledigheid,
wege het
gemis dier zielverheffende kennft Gods. Zij hebben deernis - en • de iiimitne.
ren uwer arzwervingen diageit zij oplue harte»-Zij zijn er •op nit; obi' in
uwe ziele-het licht derivaarbeidledottitchijnen,haatoweide de<Mbuldvergiffenis S verschaffen, enidat we tier/toe, tgrotteelbegeeite; Barhunne
eigenerduistieheid én geesteloosheid'herom- uwent wille met verlégenteld en
•smart vervullen; want bange is 11911:bettlenkbeeld;i deg ourliunitentiville,
die armencliapen•zonden lijden2mWaarlijk,ibit it;
dat ze
-taak door diepten moeten iorstelen; omit in two ellenden te kunnen die- ven en troosten. t En -hoe teak wordt dá needle erbeid. door boósheid en
•onkundelnisduidt: Zoo ze
witaktetrovoorawel Zielen, zij zonden al
die voeden en smertedniet byline • Zj-die Aldus, in1eetriterk too vol van
., zorg, end :Om uwteéderst-belang te.behartigen, bezig 'zip; behoeren door
:awe -nerd& atingeMbedigd,:énin bet Minst Met-, door bode' tenvairloozing
-belemmerditetworilitti2 'Vooral Met; zoo gij in"aatmerking fleeing • dat • zij
boventsit niaeljelijkertein dit:weike nog rekenschap van • awe ‘zialeit -sullen
'moeten geven: Wateentrointtaggelijke -verantwoordlijkbeid I ':Duidt bet
•Met.tentláaday zoo.se Om hunne '710/en -vrij te.make'n n niet sparen kunnen.
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Vooral, neemt de drangreden ter harte, dat awe. ongehoorzaaMheidAiim
een'
zuchtenden voor n nutteloozen arbeid, maar uwe gehoorzaamheid, eee •
•
• werk vol van vreugde en zegen verschaft. Het werk der liefde in en- voor .
. de waarheid is zoet. Zielen te winnen voor de waarheid en te bet zoete der
waarheid te doen smaken; is eene 'hemelsché vrettgde; dan springen hum .
batten op van vreugde in God, want te kennen teen zuiverder gem meerder
blijdschap, dan dat de hun toebetronwden in de waarheid wandelen. Doch o,
hoe bread gij het hart, zoo ze van wege uwen weerstand of koude verwaar1 oozing dien arbeid zuchtende moeten verrigten I Zelfs een • Motes werd
er door áleid, -om den dood, boven de nanschoutring van bet gruwel en de
jemmeren der versmading van het goddelijke woord, te begeeren.' Menige
trage, wereldsgezinde, tondo,: zelfzuchtige; foutvindende of/tivistgierige • gemeente heeft het harte van een getrouw Dienaar gebroken;en hernia verdriet gne dagen doen slijten, of tijegeeitelijkleveirgeblitscht—Het weerstaan van de waarheid tleept een geducht oordeel na Zich. • Gevoelloosheid
voor de waarheid, wereldzin en shtimergeest :zal het deel diértemeente
zijn, welke ten laatste zone medesleping der Dienareu teti gevolge heeft. • Dit
'range vreemd schijnen; doch is, des niettemin,óniarachtig:--De rain moge
het,hoofd der Tinting en ,de regeerder des halms zijn,•nottanstal de tittle Ma-15i druiping van de;tegenhvergestelde rigtipeeeeer vfouwaiestay hierop
uitloopen, dat de man' zich -schikt Detalfde• invloed • tea goede • of .ten
kwade wordt van de gerneenteop derielver Dienaren bespiard.—Bovendieit,
-zal het stichtend werk vcroi de gemeente nuttig 'zijn, de arbeid van .eeit'
tnoedelbrie geworden lee•raar of ouderling tat weinig invloed nitoeferme.—
Elke'weradsgezinde onvruchtbare weerstandbiedende gelnéente zal bij
volharding in dien weg Dienaren, wier handen slap hangen, ofschoon ze ook
met lust en ijver begonnen, of die in deuzelfden geest, in vrede en rust, met
de gemeente voorttredeu, erlangen. Wear Gods Dienaren achting noch
liefde erlangen, dear worden Gods woorden versmaad en Gods zegen ver- •
bannen. Hoe geheel enders is het, zoo zij, om hens woords en werks wille,
plaatse vinden in het hart; en de gemeente zich dankbaar aan hunne leiding
toevertrouwt, en zich op de paden der zelfverloochening laat aanvoeren;
zoo men de waarheid huldigt en dezelve met liefde, ook wanneer ze doodend
is voor het vleesch, omarmt. Daar woont liefde, en God gebiedt er den
zegen; daar smaakt men de vettighedeic van Gods huis, en vloeijen de
beekjes der riviere Godes, die de stad Godes verblijden. De vrachten
sullen den Dienaar moediger en ijveriger maken. Hij zal, door stadige
liefde gewekt, biddende en nit liefde werken, hetwelk zijne krachten
zal vernienwen en ontwikkelen, zoodat hij ten dienste van heilbegeerige
zielen staag frissche voeding uit de schat zijns harten kan toedienen_
Eerwaarde Vaders en Broeders, Medeopzieucren !

Hetgeen ik

-( 2d )
omtrent de pligten der lidmaten jegens de opzieneren wenschte te zeggen,
heb ik gezegd. Gun mij nog een enkel woord, ten slotte.
Hoe bezwaarlijk valt het ons, om het " Eert uwen Vader en uwe
slechts misvormen;
ouders zouteloos zijn on
Moeder" te doen gelden, wear
waar ze te onkundig zijn om de jeugdige verstanden te voeden, harten te
.winnen en te leiden; wier regering, zelve eene prooi van humeur en onbedwongene driften zijnde, slechts bestaat M Gen zwichtend twisten met weerbaratige kinderen, of in een drijven door hartsluitende schrik; in één woord,
waar het eerbiedwaardige en het weldadige van regering onder onverstand,
drift en zelftucht bedolven ligt. Hoe ligt struikelen daar die arme schapen,
waar men weldadigheid noch majesteit der regering kent en de tengels
onder den voet geraken. 0, wat verwoesting van het kustelijkste en bange
nasleep is daar onvermijdelijkl
Broedersl ook wij zijn radars in Gods gemeente; doch wij zullen, zoo
wij dit karakter missen, in verdervers verkeeren. Vreezen en beven vervulhet opzienersambt, door traagheid, onle ons harte voor het oordeel an
kunde liefdeloosheid en vleeschelijkheid, in verachting te brengen, en het
Gods tot aanstoot en ten verderge te strekken! 0, dat wij schuldig
hula
door Jezus met Zijn bloed gekochte gemeentel Schulzonden zijn zijn
aan ae
aan de verbreking van Gods heerlijk Koningrijkl Geve
:nude"
dig
God,
dat de gemeente de noodzakelijkheid versta om hare opzieneren, door
gebed, achting en liefde, de handen en harten te schragen, en met teederheid
te zorgen voor de verstandige en godvrachtige kweeking van het jeugdig
maw
geslacht, opdat er eene belijdende gemeente zij, waarin het niet aan
nen, die de kudde met wetenschap en verstand kannen leiden en weiden,
(uatbreken tat

bri/Mii

door

e. VAN RA MAT. D,
VibORWOORD.
Op last van de Classic Holland Reef ik
de in September voor hare vergadering
uitgesproken leerrede in het licht,, om den
schijn van oneerhiecligheid jegens dat
lichaam te vermijden.
Geve onze dierbare, znrgencte en regeerende Holland, dat dan nu ook deze korte wenken, mijn volk, hetwelk ik dien en
liefbeb, nog na mijn dood, mogen nuttig
zijn!
De Seurtervert,
Holland, Mick, October, 1859.
Eerwaarde Vaders en Broeders! het is
mij opgedragen over " De roeping der
Gemeente jegens hare Opzieneren" te
spreken. Vergeef mij, wanneer ik onder
de hebancieling van dit onderwerp, zoo
geheel in het midden der gemeente te
buis behoorencle, te veel vergeet, dat ik
tot ti spreek; en dat ik in het spreken
tot.n, over de roeping der gemeente jegens
u, die ernst en warmte wis, welke men
zal gevoelen, wanneer toen zijne gemeente
voor zich heeft, welke mea op het harte
draagt, en welker veiligheid en zaligheid
men in den opbouw van de kennis der
waarheid en in het wandelen in de instellingen van Gods huis, ziet.
`•Zift uwen eoorgangeren gehoomam. nu aijt bun on derdaelg." — Hebt-. XIII:
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God beveelt hier Zijne gemeente betamelijke gehoorzaamheid jegens hare Op
zieneren. Dezen dragen den naam van
voorgangers, leidelieden; omdat ze de
kudde moeten regeeren, door redelijke
aanwijzing en voorgang. En, daar sommigen ook arbeiden in het woord en de
leere, en anderen zich uitelnitend aan de
regeering wijden: zoo mag de gevorderde
gehow•zaamheid op den noodzakelijken
leerlingezio, en de onderdanigheici op de
onderwerping aan de regeeriog zien.
Vocetzensv. Laat mij, ter toebereiding, een woord spreken over de gehoorzaamheid aan de machten in het algemeen.
DAN, Over den gevorderden leerlings•
zin; het recht gebruik maken van de leere.
DAARNA, Over de ootmoedige onder.
warping aan de regeering, en
EIKDELIJK. Over het onderhouden,eeren
en liefhebben der Opzieneren.
1. lets over de gehoorzaamheid aan de
machten in het algemeen.
Onderdanigheid aan de machten is eene
der eerste roepingen op aarde, en vooral
In Gods finis. De machten Gods op aarde zijn eene onmisbare gave van groote
waarde; vaak echter door de zonde verdorven, CD door het resbelziek hart en booze blindbeid een knellend juk genaamd.
Wanneer onderdanigheid aan dezelve,
blinde onderwerping of een zuchten voor
overmacht betee.kende, zou het verlaging
zijn van den mens,ch, die Gods vgeslachte
is, wife* hoopte gLonie la vrij te zijn en
God tot Heer. te ° bobber,. De me_chten behonren tot de tweede oorzaken, Waardoor
God Zijn van Zijne zorge en ophoncling
afhankelijk schepsel van gaven, nodig
.tot desaelfa welvaren, voorstel. Vader,en Moodergetag la hula; elk, gezag in
Kerk en 841'84, is »lets enders dan Gods
dragende, dekkende en regeerende trend.
En ea] bet kind twisten tegen de beschik-,
kingeu der moederarmen, walks hetzelve
aan bare borsten marten voeden?!

%russet',
telijke eeuwigheid zouden verloren gevoelen. Door doze zijn ze zeker, en rumen
zij zonder kommer in de eeuwige wijsheid
Gods. Ze zijn veilig en weten, (tat elk
gebod eene fontein van zaligheid is, on
bevinden dat in gehoorzaamheid aan Gods
wil de vernieuwing en ontwikkeling bunner kracht gelegen is.
Gelijk nu het kind in de gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag, zijn Maker
moet keren voor nngen honden, en ook in
het opzien tot bet ouderoog, in het afhangen van deszelfe wenken, lot en weg veilig en lieflijk maakt, en het eigen hart tot
vastheid en kracht vormt: zoo is ook de
veiligheid, vreugde en kracht der gemeente gelegen in, met verzaking van eigen
wil en zin en de verlokeelen van wereld
en eaten. to gehoorzamen aan de leere en
regeering in Gods twin, wear Jezus bear
Heer en bold zijn wil openbaart, De
regeering in Gods huis ale eene onmisbare genadegave Gods als eene liefdezorge
van Jezus beschouwende, zoo zal men ze
godevruchtig en dankbaar gehoorzaam
en onderdanig kunnen zijn.
II. Laat ons dan nu stilstaan bij het
gebruik maken van de onderwijzing in
rechten leerlingszin, gelijk dat onderwijs
van Godewege. in prediking, in huisbezoek en catechisalie toegediend wordt.
1. Het is noodzakelijk dat de leden der
gemeente doordrongen zijn van de waarheid: dat, ofschoon de Dienaren, om alle
indringing te weren en het zoetst verband
tusschen heiden te leggen, door de stem
der gemeente tot de bediening verkoren
zijn, zij nochtans Dienaren zijn in een
Koningrijk, en wel in dat van Jezus. Dat
ze door den Heere geroepen, door Ziin
Geest toegerust, Zijn Woord en wil heb.
hen te spreken en te doen eerbiedigen; en
Zijne knechten zijn. En, ofschoon de
aanmatiging der Dienaren vele zwarte
bladzijden in de kerkgeschiedenis opgeleverd heeft, waaruit het schuldige van de
toelating eener heerechappijvoering over
het erfdeel des Heeren Is gebleken; de
verwerping van de Dienaren in Gods huis,
echter eerie verwerping is van den Koning
zel ven.
Inegelijka, dat de Gemeente Gods, of.
schoon elk, die er zich aan verbindt, vrijwillig handelt, eene goddelijke organizetie Is, waarin men daarom de gestelde orde met den hoogsten eerbied bejegenen
moet, waarin, naar de hoogste wijsheid
van OD& goddelijk Hoofd, der Dienaren
onderwijs en liefdezorg tot voeding en onderhouding noodzakelijk gekeurd is;
waarom men dan ook uit hun mond het
woord der waarheid als Jezus' liefdestem
moet ontvangen. Daardoor kan men eerst
in eenen opened, vertronweliiken, eenvoudigen leerlingezin, van hun onderwijs een
ijverig en dankbaar gebruik maken.
De Gemeente Gods, geboren uit het
woord der waarheid, blijft afhankelijk
van deze moedermelk. Het ia den Dienaren bevolen niet traag, maar ijverig, volstandig in en weltoegernet tot bet werk
te zijn. Oude en nieuwe dingen nit den
schat bun* harten voUrttebreogen, om,
els getrouwe huisverzorgers, elk zijn bescheiden deel ter bekwamer tijd toe to
dienen. Dezel?cle macht, welke den Dienaar verplicht tot dies arbeid, vordert de
tegenwoordigheld dergenen, dle moeten
bearneld worden. De Dienaar is naar
Gertz wil gereed; hij heeft door Jezus'
zorg Wat te zeggen, wat ter voeding aan

wanneer men yonder honger, zonder doel lietdezorg ereeirueu.
of verlangen om te eten, zich neiterzei, en dragen en wel te slazen. moet men over
zich door slaapzucht, of door wakende het middyl zien op Dien, van Wien men
droomluel. !mat heen voeren. Jezus heongt door de invloeden des Geestes een ge•
te voeden door spijs en drank; door le wenecht einde door liet roirlitel moet erdoen hooren, writ de Geest tot de gemeen- langen. Dan zal men, hij zegen op het
te zegt: Hij kent de kwalen van het hart, woord, geen afgoderij met het rouble' bede zielverstroniende afzwervingen, de zie• drijven; hij het missen daarvan, bet niet
levrede tienemende en de gehonrzerimheid wrevelig zoeken op den Dienaar, eo hij
belemmerende zondelast, en wil zielerne- eene zonde en hartekwalen ontilekkende
dirijn toedienen.
En zou men, hij de en bij eene geweten ontroerende predi
ligtachting van deze liefdezorg des Hei- king, bewaart blijven den Diennar te ver
ler:ids, de zondevrucht en 's Heeren ringe• denken van wraakzuchr, of doel om te he
noegen in de geschiedenis van zulk een leedigen, of hem te beschuldigen van zij.
ne hone roeping Gods tot belscheeinden
persoon of gemeente niet kunnen lezen?
En hoe geheel vreemd van den leergra- te verlagen.
gen leerlingsgeest is het, zoo men niet ale
2. Gelijk men zich in leerlingszin in
leerling,rnaar als rechter zich dear pianist de openbare vergaderingen tot onderwij.
en vergeet. dat Jezus door Zijne vrijmach- zing moet laten vinden, zoo nok moet men
tig verkorene werktuigen hier arbeidt en voor huisbezoek of coor pereoneele hear•
leert, en wel met-doel om ben op te hou- beidiog, hetzij in eigene rennin; of hij elwen en te volmaken. — De gerorderde ke welvoegelijke gelegenheid. dankhaar
kinderlijke, onderdanige leerlingegeest, open zijn ; want dit is een belangrijk deel
waardoor men heilbegeerig betrniciclei nit van Jezus' liefilearbeid donr Zijne DienaGods hand gehroikt, neemt niet weg de ren ter winnin2 van herten. en ter beantgeestelijk geoefende zinnen des onder• woording aan behoeften, welke zich niet
scheide, noch de roeping tot noileraehei• laten vervullen door algeineene toespralk.
ding van goed en kwaad, welke in yolk° Alle leden van het buisgezin moeten bemen° harmonie staat, met dien zacht nine. reikbaar zijn, harten moeten ontsloten
digen geest, waarin men het woord moet worden, hinderpalen dienen opgeruimd
ontvangen. Deze zachtmnedige wijslieill en de vrijmoedigheil der opzieneren aanvan Boven, die gevorderde leerlingegeest. gemoedigil worden; waut de schijn can
waardoor bij dankbaar die hemelvoeding, indringing en aanmatiging zou vaak kundie herderzorge geniet, zon geheel in nen belemmeren in het behartigen van die
strijd met die lichtzinnige en liongmeedi. teedere belangen, als van kinderen opvoege henordeelingszucht, maakt den menech ding, onderlinge liefde, huiselijke godsgeen dwaas, zoodat hij de stern des Her dienst en de godedienettoestand des hartiers niet van die eens moordenaars zou ten, tot welke dure roepingen de Dienaren
kunnen onderscheiden. maar geeft hem zeer veel behoefte hebben aan welwillen•
heid en vertrouwlijkheid, zoo men niet
de zalving, die alle dingen proeft.
Die ter kerke gaat om den man eens te door valsche schaamte den geeate'ijken
hnoren, en zijne gaven te heoordeelen.ver- arts in ziin doel wil verhinderen.
3. Voorts, moet de gemeente gebruik
beuzelt den tijd met een nietig sterveling;
hij versmaadt Gods boodschap en ver- maken van het catechetisch onderwijs der
Leeraren; vooral voor hare kinderen en
spilt zijne ziel.
Die zich ter neder zet, om de rechtzin- dienstbaren. Het is de eerste en groote
nigheid te beoordeelen, maakt zich door roeping eener gemeente een geslachte nadwazen waan de bediening °omit. En telaten toegerust om getuigen der waardie het waagt door lichtzinnige of ver- heid te kunnen zijn. Daartoe, dan, vooremadende beoordeelingen zijne dwaasheid al dient de arbeid eens Leeraars. Bij bet
in het licht te stellen, verderft voor ande- verzuim of het ongeregeld gebruik der
ren de edelste gave op aarde. Tot verba- catechisatie wordt des Leeraars arbeid
zing en verstomming, zal de eeuwigheid voor een groot en uiterst gewichtig deel
die roekelooze scherts en waanwijze be- vruchteloos gemaakt, en zal denzelven,
riepingazucht omtrent de prediking, als zoo hij hem mint, zuchtende verrichten.
schuldig aan de verbreking en uitblus- Het is der ledematen heilige roeping in
aching van het werk des Geestes open. dezen met den Leeraar handen in een te
haar waken. — Een jongeling, verslagen slam); te zorgen dat de les geleerd wordt;
onder de prediking, verwacht, te huis ko- die zooveel mogelijk toe te lichten en met
mende, dat al de huisgenooten die diepe de kinderen te bidden om den Heiligen
indrukken met hem deeleo, en dat oudere Geest; om hen aldus voor te bereiden en
eo huiegenooten, dear hij uit schaamte eene goede vrucht voor de catechisatien
zwijgt, er van zullen beginnen te spreken. voor de lievelingen en voor Gods Rijk te
Elk, echter, zoekt, tot zijne verbazing, erlangen. Bij het verzuim van geregeld,
verstrooiing in dagelijkscbe gesprekken. getrouw en biddend gebrnik maken van
Hierdoor begint hij zijn eigen gevoel en dit onderwijs der Leeraren wordt den kinbeschouwing te wantrouwen. Aan tafel deren de zielebearbeiding onthotiden,hunzittende, loopen de gesprekken over de ne harten van Herder en gemeente verpersonen en kleeding, welke men gezien vreemd, en de teederste belangen der geheeft, en op lichtzinnige wijze over den meente verraden; naardien de jeugdige gePrediker. Het benaauwde zijn hart; meente door onkunde omtrent het teebedoch, toen ook ten laatste de vader zich trouwde pand, de waarheid, voor afval
afkeurende aanmerkingen over toon en wordt toebereid.
Men wane niet, dat de sabbatscholen
uitdrukkingen veroorloofde, oordeelde de
jongeling zeker in zijne beschouwing te de pleats der catechisatiën kansen innedwalen. Hij werd over zijn ernst nog men en Leeraar en Leden van genoemde
meer beschaamd, en besloot zich tegen roeping kan ontslaan. Sahhatacholen zijn
die gevoeligheid te verzetten, welke hij invloedrijke instrumenten van uitgebreina eenigen tijd woretelene overkwam. den zegen voor dit land; vooral dienstKort daarop overviel hem ziekte en ster- bear, om kinderen buiten de gemeente,
vensstonde, en het geweten ontwaakte op welke men met de catechisatien niet be-

DE ilOPE.
De macihthebbenden verstaan bonne
roeping en whetting niet, zoo ze geen onderhart bezitten, waardoor se zich ten
beste !Mein geven van degenen, over welken zij gesteld zijn. Alle denkbeeld van
tirannie of hardheid is uitgesloten. En
zijn ze roet eene schaduw van Gods op•
petmacht bekleed, bet is slechts nm,in de
bandhaving van dit gezag, Gods beeld te
doen blinken. en eene bron van zegeningen voor de ondergeschikten te zijn, voor
wien in de erkentenis van de rnnehten ale
zoocianig en in bet vreezen en eeren van
dezelve geene verlagende mensebenvereerieg. maar een dankbaar erkennen van
de oppermachtige. zorgeode Vaderhand
CR•NGE CITY, IA.
Gode,welke ze ten hunnen wine door zooROEPING DER GEMEENTE JEGENS danige instrumenten helieft, te regeereo,
ligt opgesloten. Zelfs de Eingelen behoeHARE OPZIENEREN.
ven wel regeering van hun Maker. Ze
Teerrede. uitgesproken ter opening van de zien daarom up tot Zijn troon, van waar
Classicale vergadering le
de bevelen ter regeling van hun kners
Grand Rapid:
uitgaan, zonder welke ze zich in de onmedoor
telijke eeuwigheid zonden verloren gevoeREV. A. C. VAN RAALTE, D. D.
len. Door deze zijn ze zeker, en rusten
zij zonder kommer in de eeuwige wijsheid
VOORWOORD.
Oods. Ze zijn veilig en weten, dat elk
Op last van de Classis Holland geef ik
de in September voor hare vergadering gebod eene fontein van zaligheid is, en
uitgesproken leerrede in bet Belli., om den bevinden dat In gehoorzaamheid aan Gods
'sloot rind**. op aarde, alt Jesus Zijn
cepter zal zwaaien so de anti-christalijke
nacht zal verslaan. en Israel mot trance
in geween Hero sullen aanschouwen, dien
re doorstoken hebben, en zij alsdan zenielingen zullen worden over de gansche
sarde, dan zal de type van Isgaële Loothotten-feest, spoedig zijne vervulling
krijgen, en dat de groote Inzameling zal
zijn, dat alle knie voor Hem buigen, en
alle tong Hem belijden tot beerlijkheici
Gods en des Voider*,
Dan behben idle schaduwen een einde,
en krijgen alle beloften Gods bare vertulliog.

schijn van ooeerbiedigheid jegens dat
lichaam te vermijden.
Geve onze dierbare, zorgende en regeerende Reiland. dat dan nu ook deze korte wenken, mijn volk, hetwelk ik dien en
liefheb, nog na mijn dood, mogen nuttig
zijn!
Ds SCHRIJVER.
Holland, Mich., October, 1859.
Eerwaarde Vaders en Broeders! bet is
mij opgedragen over " De roeping der
Gemeente jegens hare Opzleneren" te
spreken. Vergeef mij, wanneer ik onder
de behandeling van dit onderwerp, zoo
geheel in bet midden der gemeente te
buis beboorende, le veel vergeet, dat ik
tot n spreek; en dat ik in hot spreken
tot.n, over de roeping der gemeente jegens
n, die ernst en warmte mis, welke men
e zal gevoelen, wanneer men zijne gemeente
voor zich heeft, welke men op het harte
P draagt, en welker veiligheid en zaligheid
t . men in den opbouw van de kennis der
e waarheid en ie bet wandelen in de instelit
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lingen van Gods huis, ziet.
"ZIH even woorganteren gehooracam. en alp. hen vn•
derannIg." — Henn XIII:

God beveelt bier Zijne gemeente betamelijke gehoorzaamheid jegens hare Op
zieneren. Dezen dragen den naam van
voorgangers, leidelieden; omdat ze de
kudde moeten regeeren, door redelijke
aanwijzing CD voorgang. En, daar sommigen ook arbeiden in het woord en de
Isere, en anderen zich uitsluitend aan de
regeering wijden: zoo mag de gevorderde
gehoo..zaamheid op den noorizakelijken
leerlingszin, en de onderdanigheid op de
onderwerping aan de regeeriog zien.
VOOREERST. Laat mij, ter toebereiding, een woord spreken over de gehoor.
znamheid aan de machten in hag alge-

en meen.
ode
D A N, Over den gevorderden leerlingt•
iced sin; het recht gebruik ma ken van de lee.
en re.
• en
I)A AII$A, Over de ootmoedige onder•
de warping aan de regeering, en
• rotn

v....ri.ose • Over het onderhouden,eeren
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de kudde mede te deelen. Doch, zullen
nu de schapen die liefdezorge des Meestere versmaden, wijzer zijn dan Hij. en
some een in hun oog vromer pad let-zen,
van te huis een boek to lezen? De leerling in Jezus' school mag zijne plants
niet ledig laten.
Geene verechooeing
geldt; tenzil tie Mi-ester rt riep tot eenig
werk, of dr or Zijne vonreienigheid u noteineg. Zulk eene mannaeersrnmiling zou
geestelijke vermagering lierokkenen. Het
is een verzuim.hetwelk de openhare Gods•
vereering onitermijne Gods dag ontheiligt, en ale invretende kanker (want Pen
praatje ofeene wandeling.
wear het op uitloopt, is welkom voor het

nieuw; doch, o! wat zielheroerend
schouwspel werd bet nu voor dat gezin,
toen de stervende jongeling de oorzaak
zijner verharding en van zijn verloren
gaan aan dat versmadend belegenen dier
prediking. welke Item ontwaakt had, ten
laste legde!
Jezus geeft de to...-liking. ale inetrnment,in de liand t,mn no.ig Gen9t, om zielen tot Go I te tirengen, flat men dan
cinder de prediking met heilig ontzag en
eerbied vervuld zit; want hoe groot belang steal bierhit ni het .pel! Zal men
zich niet afhankelijk. Iiiddend, notmoedig, belangetellend ender he hand des
beelrneesters plaatsen. zoo aan zijne he-

vleeechlijk gemoed), geschuwd moet worden.

werking dood of leven afliankelijk is? En
bier *teat op hrt spot zieleio•hnuri of zieMen openbaart geen leerlingszin. zon leverlies! line dinkhartr, nor moedig. hemen zich ter plaatse laat vinden, om een langstellend en inn writ heilig ereezen en
Zondags of Godsdienst fatsoen optehou• beven moest nien zit-It :Jan de bear heiding
den. of, emu zieh vleeechelijk te weiden Van Jezus nverge,i-n! Men moet Jezus
door te zien en zich te laten zien; not-b, zien. en Zijne weldatlige nederbuigende
wanneer men zonder honger, zonder doel liefdeznrg erkennen. Om zich wel te geof verlangen om te eten, zich nederzet, en dragen en wel te slagen, moet men over
zich door slaapzucht, of door wakende bet middel zien op Dien. van Wien men
droomlust laat been voeren. Jezus beoogt door de invloerlen des Geestes een gete voeden door spijs en drank; door te wenscht einde door het miridel moet erdoen bonren, wat de Geest tot de gemeen- langen. Dan zal men, bij zegen op bet
wil de vernieuwing en ontwikkeling hun- te zegt: Hij kent de kwalen van het hart, woord, geen afgoderij met het middel hener kracht gelegen is.
de zielverstroniende afzwerving.eo, de zte- drijven; bij het missen daarvan, bet niet
Gelijk nu bet kind in de gehoorzaam- levrede heuemende en do gehoorzaamheid wrevelig zoeken op den Dienaar, en hij
held aan het ouderlijk gezag, zijn Maker belemmerende zoodelast, en wil zieleme• eene zonde en hartekwalen ontdekkende
moet leeren voor ongen houden, en ook in dieijo toedienen.
En zou men, bij de en bij eene geweten ontroerende predibet opzien tot bet ouderoog, in het afhan- ligtachting van deze lieftiezorg des Hei - king, bewaard blijven den Dienaar te vergen van deezelfe weaken, lot en weg vei- lands, de zondevrucht en 's Heeren onge- denken van wreak zucht, of doel om te be•
lig en lieflijk maakt, en het eigen hart tot noegen in de geschiedenis van zulk een leedigen, of hem te beschuldigen van zij.
vastheid en kracht vormt: zoo is ook de persoon of gemeente niet kunnen lezen?
ne hooge roeping Gods tot belscheeinden
veiligheid, vreugde en kracht der gemeen.
En hoe geheel vreemd van den leergra- te verlagen.
te gelegen in, met verzaking van eigen gen leerlingegeeet is het, zoo men niet als
2. Gelijk men zich in leerlingszin in
wil en zin en de verlokeelen van wereld leerling,maar als rechter zich dear plaatst de openbare vergaderingen tot onderwijen eaten. te gehoorzamen aan de leem en en vergeet, dat Jezus door Zijne•rijmaeh- zing moet laten vinden, zoo ook moet men
regeeriog in Gods buis, waar Jezus haar tig verkorene werktuigen bier arbeidt en voor huisbezoek of voor perenneele hearHeer en Horrid zijn wil openbaart. De leert, en wel met-doel om ben op te boo - beiding, hetzij in eigene woning of hij elregeeriog in Gods built ale eene onmisba- wen en te volmaken. — De gevorderde ke welvoegelijke gelegenheid, dankhaar
re genadegave Gods als eene liefilezorge kinderlijke, onderdanige leerlingegeest, open zlin; want dit is een belangrijk deel
van Jezus beschouwende, zoo zal men ze waardoor men heilbegeerig hettniddel uit van Jezus' liefilearbeid door Zijne Dienagodsvruchtig en dankbaar gehoorzaam Gods hand gebruikt, neemt ;Met weg de ren ter winning van harten, en ter heant•
en onderdanig kunnen zijn.
geeetelilk geoefende ginner) den onder- wriording aan behoeften, welke zich niet
II. Laat one dan nu stilstaan bij het scheicis, noch de roeping tot onilerechei- listen vervullen door algetneene toespralk.

gebruik maken van de onderwijzing in ding van goeil en kwaad, welke in volko
rechten leerlingszin, gelijk dat onderwijs mene harmonic sleet, met diet)
;ran Gotiewege. in prediking, in huisbe- digen geest, waarin men het woord moet
zoek eo catechisatie toegediend wordt.
ontvangen. Deze zechtmnedige wijsheid
1. Het is noodzakelijk dat de leden der van Boven, die gevorderde leerlingegeest.
gemeente doordrongen zijn van de waar- waardoor hij dankbaar iIl hemelvoeding,
heid: dat, ofschoon iie Dienaren, om alle die herderzorge geniet, zin geheel in
Indringing te weren en het zoetst verband strijd roet die lichtzinnige en liongmneditueschen heiden te leggen, door de stem ge benorcleelingszucht, maakt den menech
der gemeente tot de bediening verkoren geen dwaas, zoodat hi) de stem des Her
zijn, zil nochtans Dienaren zijn in cep dors niet van die eens moordenaars zou
Koningrijk, en wel in dat van Jezus. Dat kunnen onderscheiden. maar geeft bern
ze door den lieere geroepen, door Zhu de zalving, die idle dingen proeft.
Geest toegerust, no Woord en wil hebDie ter kerke gaat om den man eens to
hen te spreken en te doen eerbiedigen; en hnoren, en zijne gaven te heoordeelen.ver•
Zijne knechten zijn. En, ofschoon de beuzelt den tijd met een nietig sterveling;
aanmatiging der Dienareo vele zwarte hij versmaadt Gods boodschap en verbladzijden in do kerkgeschiedenis opge• spilt zijns ziel.
leverti heeft, waaruit het schuldige van de
Die zich ter netier zet, om de rechtzintoelating eerier heerschappijrnering over nigheid to beoordeelen, maakt slob door
bet erfdeel des Iíeeren Is gebleken; de ilwazen waan de bediening onnut En
verwerping van de Dionaren in Gods huls, die het waagt door lichtzinnige of 'er•
echter eene verwerping is van den Koning smadendo benordeelingen zijne dwaasheid
zelven.
In het licht te stellen, verderft voor ande.
Insgelijks, dat de Gemeente Gods, of- ren de etiolate gave op ;Larder. 'rot verbs.
schoon elk, die or &lull aan verbindt, vrij- zing en verstomming, zal mie eeuwigheid
willig handelt, mine goddelijke organiza• thin rockelonze lichens on waanwijze hetie le, waarin men daarom do gestelde or riaplogazucht omtrent de prediking, als
.41 Ual
eehultlig aan mia verbreking en uithlui

Alle leden van het huisgezin woolen bereikbaar ziin, harten moeten ontsloten
worden, hinderpalen dienen opgeruimd
en de vrijmoedigheiit der npzieneren aangemoedigil worden; want de schijn can
Indringing en aanmatiging zon vaak kun
nen belemmeren in bet behartigen van die
teedere belangen, ale van kinderen npvneding, onderlinge liefde, huiselijke godsdienst en de goiledieoettneetand ties herten, tot welke dure roepingen de Dienaren
zeer reel behoefte hebben aan welwillen.
held en vertrouwlijkheiii, zoo men niet
door veleche schaamte den geestelijken
arts in ziin clod wil verhinderen.
3. Voorts, moet de gemeente gebruik
maken van het cuteehetitch ondereesjs der
Leeraren; vooral voor hare kinderen en
dienstbaren. Het is de eerste en groote
roeping eener gemeente een geslachte na
telaten toegerust om getuigen der wear
baud te kunnen zijn. Daartoe, den. vooral dient tie •rbeiii eens Leeraars. Bij het
verzuim of het ongeregeld gebreik der
catechieatin wordt des Leeraors arbeid
voor eon groin en uiterst gewichlig levi
vruchteloos gemaakt, en zal denzeiven,
coo hij hem mint, zuebtende
roeping in
Het ie iler !tidewater)
handen 1:1 see te

relken kan, onder den invloed de wear held te brengen. En zho 101 l. belangen
der kinderen in bet algemeen werkeloos
aanzien, sullen spoedig nose kinderen, tot
onze rechtvaardige straf, verzwolgen zijn
In de zoo uitlokkende one omringende
eabbatecholen van anderen en de harten
onzer eigene kinderen zullen ven one vervreemden; want zij zullen, ouder wordende, rich te huis gevoelen, waar zij in bonne jeugd het genot der zoo kinderen boeiende sabbatacholen emaaktere Ook ie die
liefdearbeid aan de jeugdigen voor de gemeente waarlijk eene behoefte ter redding
van die doodende werkeloosheid en tot
haar eigen opbouw en zaligheid. Dubbel
doeltreffende arbeid ie het daarom, zoo de
Leeraar een uur met de eabbatechool-onderwijzere ter voorbereiding slijt. Doch
Dimmer ken de lierlearbeid der leden den
Leeraar van zijne groole roeping, zorg te
dragen dat de jeugdige gemeente gegrond
wordt in de kennis der Openbaring Gode,
ontslaan; het blijft zijne persoonlijke roeping, welke hij niet aaneeneeabbatectionl
ken overgeven; van welke men ook dat
volkomen leeretellig catechetisch oncterwijs, hetwelk men van een Leeraar vordert, niet verwachten kale. Moge de Heer
de Gemeente bewaren voor het verguizen
van dat goede, hetwelk wij bier vinden;
voor dat werkeloos en zonteloos leven,
waardoor men de jeugdigen in antlers genootschappen verstrooit, eo aan de andere
zijde, dat ze zich niet door Laodiceeche
laanwiteid en wereldzin de gewone wekelijksche catechisatie voor dienethareo en
kinderen late ontrooven! Niemand zal,
wanneer godsdienst en godedienntleer in
eene gemeente op prijs staat, de twee uren,
welke wekelijks van de kinderen gevraagd
worden, ten einde ze aan de groote roeping, om een der waarheid getuigenis gevend geslacht te kweeken, te wijden, ale
niet volstrekt noodzakelijk durven oordeelen; veel minder deze noodzakelijke kwee king der jeugd, waarin de Kerk der Reformatie hare vestheld vond, om werelds
voordeel, durven versmaden.
Wordl vervolgd.
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Naaman Genezen - 2 Kon. 5:
1-14.

GIJLDEN

TEKST. - “G, CHM Mij, «re! zoo zal ik genezen worden, behoud mij, zon zal ik behouden Ivordew" - Jerem. 17: 14.
Vona uerr Humoring.
N. - 2 KIM. 5: 1-17.
IL -2 hon. 5 8-113.
W.- blerku: 1: 315-15.
- I,iikne 17: 11-19.
V - Jon. 9: I-11.
Hooi. 5:12-21.
z. - I Job. 1.

Ira.zrogeo.
Niet lang na de vorige lee had de
genezing van Neuman pleats. In tilt
lionfiletuk vrorden one twee wonder
werken door Ellen verricht, vermeld.
Het gems. ie sie genezing van meleatech
heist; het endure in het. strntren yen
Grime; er merle. Ebro% word rInartloor
weer en noel isekend tile coo protect
es.

v.an Sem. Zij was eene groote bandiLasted an later beroemd wegens het
vPvaardigen van degens en fljn wed.
sel -"damask."
-Va. 1. - "Neiman nu de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een
groot man voor het aangezicht zijne
beeren, en van boog aanzien: want
door hem had de lizen den Syriërs
verlossing gegeven; zoo was deze man
een strijdbaar held, doch meleatech.".
"Neiman was een groot man voor
bet aangezicht zijos heeren." Hil
werd met Siaats- en krijgsbelangen
belast en betrouwd.
Hij stood in
groote eer in de natie. In de oorlogen
met Assyrië had de Heer hem groote
overwinningen doen behalen. Hij hat
stand, rang, eer, aanzien, vermogen.
Doch bil was melastech. Hij had elks behalve gezondheid. Hij had een
ongeneeslijke kwaal, die hem eerlang
zon ten grave brengen.
Zoo knaagt er een worm in bilna ieders leven. De melastachbetd is eene
afschuwelijke en ongeneeslijke kwaal.
Men kan overigens een tijd tang gezond en wél zijn. Doch de ziekte
werkt door, en sleept near ,een gewissen dood. Daarom is zij eene type
van de zonde. Het uitwendige des leYens ken schoon schijnen, ale witgepleisterde graven, maar van binnen
zijn zij vol doolebeenderen. De zonde is ook ongeneeslijk door den mensch
zelf, en verwoest hem gewis.
Vs. 2 "En er waren benden nit
Syrië getogen, en hadden eene kleine
jonge dochter uit bet land van Israël
gevankelijk gebracht, die in de dienst
der huisvrouw van Neiman was."
Vijandelijkheden tusechen Israël en
Sylië bleven voorttfuren sedeit de degen van Achab. Gedurig kwamen er
benden nit Syrië om bulge de grenzen
van Israël te plunderen en te etroopen.
Het oogmerk van die strooptochten
was ook om eleven te krijgen. Een
Jong Israëlietiech meisje werd due gevangen, on werd het eigendom van
Nnimene huisvrouw.
Vs. 3. "Deze zeicle tot hare vrouw:
och of milt% heer ware voor bet aangezicht van den Profeet, die te Samaria
Is, dan zon hi) hem van zijne melantechlteid ontledigen."
1. Het meisje was Jong. inner dacht
alto hear God, zijn Protect en werk.
Ofschoon eene slavin zat zij zeker in
hare eenzaamheid gebeden hebben.
Dat bewaarde hear voor wegvoerine
door den heidenschen godsdienst. Zij
deed niet zoo als do heidenen. Zij was
een Daniël in hare mate.
2. Ofschoon eene slavin in een
vreemd land, openbaarde zij geen
wraakgierigen heat tegen hen die briar
weggevoerd hadden. Gaarne wilde zij
het lijden van haren meester wegnemen. Zij verheugde zich niet met verborgene vreugde in het ongeluk van
hen die bear losgescheurd hadden van
ender en moeder.
3, Zil was onder de sterkste invloeden om haren goilsuliensi te verzaken.
Doch, zij deed het niet. Dit is °en°
les voor alien, oud en jong, in verzoekende omgevingen.
Zij is eene zendelinge die op de
kracht Gods all«, Eene zendelinge
die werkt silt liefde en geloof dat Gods
macht Nniiman van zijne melantsch
kohl kon genezen. Daaraan twijfelt zij
niet,
Vs. 4. -Teen Ring hij in en gar het
zijnen heor te kennen, zeggende: zoo
en zoo heeft de jonge dochter gempro•
ken, die lilt hot land van Israël is."
Neuman wordt te kennen gegeven
writ het meleje gezegt1 had, en hij deelt
slit mode flan zijnen heer den koning
De woreeten van het meisje hebben
blijkbaar Inslruk gemaakt up Neiman,
Dat meleauselibeid kon genezen wor•
den wita een ongelionide znek. En slat
zulke kon gerechleiten door cen oroo.„.

wanneer nu deze brief tot a zal gekomen zijn, zie, !lc heb mijnen knecht
Neiman tot n gezonden. dat gij hem
ontledigt van zijngetnelaatechheid."
De koning gar Neiman een brief
Mee. De brief sleet een gehiedenden
toon Ilan. Hij wordt gekenmerkt door
groote onkunde van de kracht die genezen moet. Benhadad meent dat Joram, de koning van Israël, Ellen maar
te gebieden heeft. Het gezag van een
Oosterech vorst wil bij ook laten gelden op den godsdienst. Dan, hij
dacht dat zeker de groote som gelds
de genezing zeker zou 'teen komen.
Het is een beidenseh denkbeeld dat
bijna alles door geld kan gekocht ~den. Het Christendom is nok nog oiet
van dien zuurdeesem gezuiverd.
mnn de Tonvenaar dacht er ook even
7.00 over. Hand. 8: 18. 19. Neiman
zou bevinden slat de "gave Gods" niet
door geld gekocht wordt.
Vs. 7. "En bet geschiedde, als de
koning van Israël den brief gelezee
had, dat hij zijne kleederen scheurtle,
en zeisle: ben ik dan God, rim te do.,
den eo levend te maken, dat (let° tot
mij zendt, om eenen man van zijne melaatechbeid te ontledigen? Want voorwaar merkt toch, en ziet, dat bij oor•
zaak legen mij zoekt."
De koning van Israël vatte dadelijk
de gedachte op dat het een list was
van Benhadad om hem tot nieuwe viinodelijkheden uit te lokken, door %air'
hem eene zaak te vragen welke bij(.1eram) niet koode doen. Een geest van
verdenking bezielde liet koninklijke
hof. Met schrik en verbazing leest
Joram daarom, den brief. De koning
van Syrië had niet gesproken van Eli.
sm. nog van eenig ender wonderwerker. Hij veronderstelde dat wanneer
er iemand in Israël was die zulke kwelen genezen kno. de koning maar }nil
te gebieden. Doch hij wist niet wat
Neiman eve lig ontilektr• slat de pro.
feet van God boven den koning stow'.
De koning van Israël erkende dat de
melaatectiheid ongeneeslijk wanen (hit
hij niet de bovennatuurlijke kracht bezat om ze te genezen. &irate' 'vitae
niet het onmogelijke beproeven wear toe de koning van Syrië hem nanspnorde. Die belijdenis wee goed.
Vs. 8. "Maar bet geschiedde als
Elise. de man Gods, gehoord had, din
de koning van Israël zijne kleecieren
gescheurd had, dust hi) tot den koning
zond, om te zeggen: waarom bete, gj
uwe kleecieren gescheurd? Lent hem
nu tot mij komen, zoo zul bil weten
(later een Profeet in Isrnël is."
Joram was verbaasd. Iedereen wist
slat hij zijne kleederen gescheurd hurl.
Het gerucht verepreistile zich door de
pleats heen en kwamn Ellen ter osireu.
De profeet komt nu op het mooned. De
koning behoefde zijne kleedereo niet
to scheuren uit angst of twijrelinoediglissiie De meleateche hehoefde
slechts bil hem te komen en nien zon
weten dat de kracht Gods in Israël
woonde, en door den profeet zou wseden goopenbrinrd. liet was geene zelf.
verheffing in Elise zich zelven Rides
ale tIe profeet Gods flan te kondigen.
Het ongenhlik was hij vernieuwing
daar dat de heerlijk held Gods zou cczien *cordon. Gods Imam zou worden
geheiligd.
Vs. 9 "Alzon lwuim Nnernan met
zijne paarden en met zijoen wagen, en
stond voter de dour van het huis van
Elien."
Nuuuiman gaat van den koning tot
den prefect.. Dat weigert hij niet in
doen. Hierin handelt hij naar
Hij weigert niet de genezing to zoeken
waar zij te vinden is. Daarin tio•
schantnt hi) ZOO velen die geestelijk
melantrieh ziltt, en niet tot den 'grafted.
of Ile ~Ott Gush
komen on;
genezing. 7,11 gaan het k sole
belionden dan bungle inelnaterilliebl

de grootste dead, want het glint in verloochening van eigen kracht eo wile held. Neiman raciest zich zevenmokl
wasachen. Zesmaal wee niet gense.g.
S.
God moest hij gehoorzamen. 11. t geloot behouilt. Ellen verzekert Item ti n
stelligste that hij genezen zei worsten.
Het is greno proefneming die misinkken kan. Evenzon not niet met den
zondnar in Chewer, geloovende, Dal
gelsinf kan Diet feilen, God heeft het
gezegd.
Vfl. 11. "Meer Nniimen werd zeer
toornig, en tong wee, en zei-te: zie, ik
zeide bij mijzelverg: hij zal zekerliik
nitkomen, en steer), en den naam des
Fleeren, zijns Gods. aanroepen en vine
11
hand over de plants strijken. en den
rnelentschen ontledigen."
een'
Neiman was bitterlijk telenrgeeteld.
De profeet toonde hem weinig at:bring
HI
Hij ditch' hi) werd niet near zijn
en rang behandeld. !hi mutest VP1 n.-te hr
derd worden. God wns op weg nun
owl<
hem near ziel en lichaam heide to et titigs
re-cum. God wederstnal den linrop.arMutt
digen. maar den nederigen geeft Hi!
gentile, In dien giseat van zelfve: lief
flog kon Naiiman niet ernezen worden.
Elise brengt hem op Pen weg witarop
hij vernederd kon worden.- Hij had
danrentegen eene ceremonie verwaeht
waarin hij het middelpuni zou zijn ala
cle giëorde man Zonder genade ie het
geen wonder dat hij "zeer toornig"
werd.
Vs. 12 "Zijn niet Abana en Far par ile rivieren van Dsrnaskus Fetter
den nlle wateren van Israël; zon ;k
mij in die niet wriest.-ben en rein worden? Zoo wensisle hij zscb, en tong weg
met grimmigheid."
De Jou dean is doorgaans rep modderige stroom. De ivieren vitn Da••••t:
notekua zijn heller en echono water.
sueeeed
Nuiimnn wille wel genezen worden
vs.«,
maar niet in Gods wrg. De !leer wil 1 'leis
apoitteke
nos redden, maar ook alleen in Zijn
r .. Ise ks
weg. De Syriër werd gedwareboomd,
ziiiitile ies
en kwam in strijd met God over de
wijs van genezing. medico het water
••• of e
hem moest genezen dan Icon ilat veel
tioarleiti
heter geheolen in Syrië. Dos); Z:irl
tonro rankle hij nog venter van het
pad af, en was genezing ook nog ver- 1
der af.
Vs. 13. -Teen trader) zijne kneel, ' HET
ten toe, en spraken tot lien] en zeiden"
enz.
De grnnte man wortlt onslerwez.sn
Hoe nn.lers
door zijne t nerhten.
won't de mink nu. Zij spieken vei •
stendig. Eliga !weft geen onintigelitke zaak vnn hem geviaagl. Maar Ie
mengelt struikelt juist iieer liet eenvoudi g,. geringe. Zij wijzitn hem hi,ra,tzt
1.••••1
vendien op de zekerheid van den uitslag. Die kon liij niet vet wackier% in
het wassehen in de rivieren van Unmakes.

Tot het doen vnn gronte ilingen om
hetinuclen te worden. is de mensch gm'•
negen en gewillig. God zegt: gelooft
alleenliik In Mijn wow- uh en weg.
Vs. 14. -Zoo kloin hij if, en donlito
zich in de Jordnan zevenmaril, naar het
wonril van den man ands, en zi.in
vleerich kwam wi --lie, gelijk het ,lest-li
van eenen kleinen jongen, en hij werd
rein."
Nniiman ging. Hit was eewonnee.
Ili} reisde ten minste go m oo s, hij
zieh ~intuit. iesseeninal miler geen viennilering. Na
zevendo inumitl Nett de ineinntseliheid
weg en liet gezonde vleeselt er weer,
1:ij lc warn op Gosh, weg, teigvijl hij te
...ten God op
hetstien,
lie wiinrileid won him.
1411,1.1s, I

Eene11

lie hidden we'll evil
uit'l 1,111 dell 1011 lárnidg,

i_lu eau 'iiie' mi

1 Neilinneg was rijkilovli ineInniseb.
In limos triter» 'even is vet) legellgiel
die het !even ell gelnk ills ilbelenisell
otelfle.r.e.ile. ,

Ho
I I,
tli.

I I,

zondaar, wet het voor ne were, la, vu ..,•ne grew,. ,,,tetioneete, gi-turug.i
hoezeer de opbouw en de volmaking der de, rrnn2t Gri,l. en heboeven de Dienaren.
heiligen er van afhankelijk is, zal, VW, hij zollen Cu' met een verwijd harte voortyttnlet ontbloot is van alle gndevrucht, er• ren en volharden in de moeielijke taak
beiden om zoodanig gewichtig en tender van uwe geestelijke behoefte te beilienen.
belang te beschutten en in eere te hou- Ze behoeven hemoediging: uwe weder
den. Edele gaven moeten op hoogen prijs liefde vergewist ze, dat hun cithrid niet
staan, zullen ze niet: gemeen worden. onvruchtbaar ia: vergewist ze. dat liet
toen op zekeren dag de man in de stu- Brood, zal het voeden, dat men liet niet zaad niet op eteenen viel of in tie denreen
deerkamer van den leeraar kwam, wee- met voeten trede! Paarlen, zullen ze verstikt is, miter Gode vruchten draagt;
nende gelijk een kind. "0, mijn vriend," schitteren, dat men ze niet met slijk be- ewe welwillendheid, zelfs de kleinste lief.
riep hij, "nu versta ik wat mijn ettrven- dekke! En het licht moet men geven riehevriizen zijn vaak voor uien donr inwende vrouw meende; ja, het is mijn Bijbel; eene eerste plaatse. zoo rnenEtleszelfs wendigen strijd geteisterden en onder de
en elk woord is voor mij geschreven. Dag schijnsel wil genieten. In het dagelijks zorgen der gemeente gebogen Die naar
en nacht lees ik in dit boek en dank God verkeer, met spraak en houding en met een engel yen vertroosting, waarvan in
dat bet mijn Bijbel is. En nu verzoek ik achter de rugge den goeden naam opte- den dag der dagen de vrucht heerlijk zal
u dat gij mij in uw gemeente opneemt, houden, wordt die achting openbaar. Het blinken. Uwe liefdehulp en gebed betot welke mijn DII zalige vrouw behoor. Is een beklagenswaardige, bange staat hoeft hij. Zie, hoezeer Paulus het voor
de." "Met blijdschap," antwoordde de van zaken, zon men in het algemeen eer- zich van de heiligen afsmeekt. Dit sterkt
leeraar. Er was blijdschap voor de en- enewaardige zaken met niet meer eere be- zijn hart; Gods zegeningen dalen biergelen Gods over dezen man, die niet ge. handelt; doch veel treuriger is het, zoo door op hem neer; en de banen dier bidkomen was met tegenwerpingen, noch met de Dienaren in Gods buis veronachtzaamd ders, liefhebbers en mede arbeidende leetwistvragen, teach met twijfelingen, maar ~den. Nimmer is iemand onder oud tendragers worden voor nieuwen zegen,
met zijn Bijbel, welke voor hem even zoo Israël, vanwege het te veel achten van 's door der opzieneren arbeid, vathaar.
dierbaar was, als of God hem direkt van Heeren knechten, bestraft geworden;
Er wordt van de opzieneren gezegd:
den hemel had gezonden.
maar wel wordt als een ongeneeslijk "Zij waken voor uwe zielen"; dat is: hun
kwaad opgeven, dat zij spotteden met de oog is op uw belang; zij dragen hetzelve
EEN POCHER TOT ZWIJGEN GEBRACHT. —
boden Gods en hunne woorden verachten; op het harte; en wel bet belang van ti we
"Een rijke man," zegt Mr. Aitken, "verdat zij zich verzetteden tegen Zijne Pro- zielen. Anderen zijn op en wakker tot
toonde aan een vriend zijn kostbare wo
feten, totdat de grimrnigbeid des Heeren uw Verderf. Zij zijn op en wakker tot uw
Ding, en nadat ze een hooge toren beklomtegen Zijn volk opging; znodat er geen behoud. Zij zijn werkende, niet voor eimen hadden, wees hij in een noordelijke
heden aan was. Daarom. dat men vliede gen belang. maar voor owe ziele; en dit
richting en zeide: "Zoo ver als uw oog
da vieeachelijke en lichtzinnige spotters, gewichtigst belang is het hunne. Satan
kan reiken, dat is alles het mijne."
die den invloed der Dienaren in Gods ge- gnat om en zoekt ti te verslinden. en de
"Is dat zoo?" zeide de vriend.
ineento met leede nogen aanzien, en dan zonde ligt ten Oven verdetve aan de deur.
"Ja, nu keer et deze weg; dat is ook
ook niet nalaten hunnen invloed als pries- Zij zijn tegen die vijanden op en wakker
het mijne." "Waarlijk?" zeide de vriend.
ierheersehappij te brandmerken. Dezul- ter uwer redding. 0, kendet gij hun hid•
"Nu, zie naar het zuiden — dat is alles
ken zijn de peet van het land. Schuldi- dend zorgen, hun medelijden met u! Zij
het mijne, en naar bet Westen, dat is het
ger wordt die ondermijning dezer achting, verstaan owe bitterheid, die zielverstrooimijne ook — werkelijk, in alle vier rich•
zoo ze in den boezem der gemeente pleats ing en afmatting door de kracht der zontingen van het kompas, zoo ver ale uw
vindt; al geschiedt zulks ook onder het debegeerten, Dimmer door voeding voloog kan reiken, is het alles tiet mijne."
deksel van strijd voor waarheid en recht, daan; door die treurige ledigheid, vanZijn vriend zag hem aan, en na eens
Deze zonde tegen Christus en Zijn lichaam wege het gemis dier tielverbeffencle kenverpoozing, zeide hij: "Ja, ik zie gij hebt
kan meti niet met de fouten der opziene- nis Gods. Zij hebben deernis en de jam.
uw land in alle vier hoeken," maar, wijren vergoelijken; doch, hoe snood wordt meren uwer afzwervingen dragen zij op
zende met zijn vinger near boven, zeide
dit kwaad, zoo het nit gekrenkten hoog- bun harte. ZIJ zijn er op uit, om in uwe
hij: "Wat hebt gij in die richting?"
moed, overdwarste gierigheid of wereld- ziele het licht der waarheid te doen schijDe rijke man kon geen antwoord geven.
zin, of uit heerechzucht onteprutt. De nen, haar weide in de echuld vergiffenie te
Hoevelen zijn er,die rijk zijn in de goegeest der eeuw, van zijne eigene overheid verschaffen, en dat wel met zoo groote bederen van deze wereld, maar arm in de
en rechter te willen zijn, die bedorvene geerte, dat hunne eigene duisterheid en
erfenis van het eenwig leven. "Alzoo is
onafbankelijkheidezin, openbaart zich,be- geesteloosheid het om uwent wille met
bet met dien, die zichzelven schatten verlase! zelfs vaak in het huis Gods, om verlegenheid en smart vervullen; want
gadert, en niet rijk is in God"—D. B.
tncht te ontgaan, of, omdat het juist niet bange is bun het denkbeeld, dat, om hun•
ghat near eigen zin, ontrukt men zich nentwille, die arme schapen zouden lijROEPING DER GEMEENTE JEGENS smadende aan het gezag, of men maakt
den. Waarlijk, het is om uwentwille, dat
HARE OPZIENEREN.
scheuring, en wel om zuiverder kerk te ze vaak door diepten moeten worstelen.
vormen; doch met verwaarloozing van om u in awe ellenden te kunnen dienen
Leerrede. uitgesproken ter opening van de
ootmoed, onderdanigheid, liefde en harm - en troosten. En hoe vaak wordt dan nog
Classicale vergadering le Grand
hartigheid! Men weet niet wat men die arbeid door boosheid en onkunde misRapids in 1859
doet; de kracht dee woorde bent men uit luidt! Zoo ze niet waakten voor owe zie
door
het hart, de handen der vleescbelijken len, zij zouden al die nonden en smarten
Ray. A. C. VAN RAALTE, D. D.
sterkt men, en tegen godsdienst on balij. niet, kennen. Zij die aldus, in een werk
(Vervolg en Slot.)
tiers verwekt men ergernis in het harte zoo vol van zorg. en wel om uw teederst
2. Die vrucht bestaat echter niet in van velen. En wat zal van het kroost belang te behartigen, bezig zijn, behooren
eene koude toemeting van het verechul- worden, zoo ze de ouders nie;bitterheid, door uwe liefde aangemoedigd, en in het
dige loon. .Eerbied moet er mede gemengd wereldzin, onkunde of gekrenkten hoog. minst niet door koude verwaarloozing begaan. In die gave toch van leering en moed de Dienaren booreo lasteren, licht- lemmerd te worden. Vooral niet, zoo gij
regeering moet de zorgende in liefderijke vaardig behandelen en het gezag weder- in aanmerking neemt, dat zij boven het
Vaderkatut Gods gesinsakt worden. Hun staan? Ik zag, dat eene aanstekende me- moeielijke van dit werk nog rekenschap
karakter, van gezanten Gods te zijo,moet laatschheicl van ongehoorzaamheid, ook van uwe zielen zullen moeten geven. Wat
worden erkend; enders wordt het verla- jegens de ouderen, en vuilheid in taal en acne ontzaggelijke verantwoordlijkhoici!
gende menschendienst,betwelk de woorden zeden, gepaerd met, de walgelijkste onbe- Duidt het niet ten kwade, zoo zoom hun•
van gezag ontbloot, en den Ileer van Zij- echaanadtield, die het deed roemen in zij- ne zielen vrij te maken u niet sparen kun
ne eer• bereoft. 's Heeren woord, "die n ne vloekbarende schande, zulk een ge- non. Vooral, neemt de drangreden ter
ontvangt, ontvangt mil; die u verwerpt, **hie aankleefde. God wil, dat Zijne harte, dat uwe ongehoorzaamheid hun
verwerpt mij, en Hem. die mij geikinden Majesteit In degenen, die in Zijnen naam een' zuchtentien voor u nutteloozen ar
regeeren. geëerd worde.
heeft," tnoet In het nog gehoudiii
bald, maar awe gehoorzaamheid. een werk
'Om de. Zieunere,otn hun gewlehtvtil werk's
3. Bloote aobting en acre, zonder de vol van vreugde en zegen verschaft. Het
wille, moot men zelfs met dubbele acre de verwarming der liefde, zou het verband werk der liefde In en voor de waarheld is
opzleneren, die weldienen, eeren; al Is hat tusschen opzieneren en gemeente geen :oat. Zielen te winnen voor de waarlield
ook,dat er die zoo wenschelijke persoonlij- recht doen wederveren. Daarom, zal de en, ze het zoete der waarheid te :loan smake sasztanstemming, door verscheidenheid nnderdatitgbeld 'Gode aangetiaan3 en een ken, is cane bemelsche vreugde; dan
van karaktor,etand en wijze van beschouw- zacht jak wezen, zoo most ze met lielde springen hunne harten op van vreugde In
ing, Diet gevonden wierd; al ziet met gernengd 103. Wat toch wordt eere en God, want ze kennen geen zulverder, geen

mijn lieve, gij geeft mij uw Bijbel."
"Neen, ik geef u, uw Bijbel; God heeft
psi) bevolen om u dit kostelijk legaat te
e geven eer ik sterf; bewaar hem, lees hem!
Wilt gij mij belooven om dit te doen?"
"Ja, mijn lieve,"
Drie weken gingen voorbij, en de vrouw
e
had al eenigen tijd in hear graf gelegen,

a
•

n•
ie
iii

itlaet,
gar
itCD
ag,
netar
ten
CD.

de
ijk

ens
• te
7 ige
Ide,
air.

ken
bet

_
vree-nul evhijnen: doe,' I.. .t... niettemin,
wntirnehtiz. De man fringe it hoofd der
vrouwe en de regeerder dee huizes zijn,
nochtans zal de stille RI,D,112O eiruiping
van de tegenovergestelde richting eener
vrouw meestal hierop uitlonpen, dat de
man zich netlike Dezelfde invloed ten
goede of ten kwade wordt van de gemeente op cierzelver Dienaren bespeurd. Boyeomen, zal het zuchtend werk voor de
gemeente nuttig zijn, de arbeid van een'
moedeloos geworden leeraar of ouderling
zal weinig invloed uitoefenen. Elke wereldsgezinde onvruchtbare or weerstand biedende gemeente zal bij volharding in
dien weg Dienaren. wier handen slap hangen. ofschoon ze ook met 'oat en ijver begonnen, of die in denzelfden geest, in vrede en rust, met de gemeente vnorttreden,
erlangen. Waar Gods Dienaren aehting
noch liefde erlangen, dear worden Gods
zegen verbannen. Hoe geheel antlers is
het, zoo zij. om buns wnorde en werks
wille, plaatse vinden in het hart: eo tie
gemeente zich dankhaar aan hunne leiding toevertrouwt. en zich op de paden
der zelfverloochening last aanvoeren; zoo
men de waarheid huldigt en dezelve met
betties:nit wanneer ze cinnriend is voor het
vleeecb, omarmt. Dear woont liefde, en
God gebiedt er den zegen; daar smaakt
men de vettigheden -van Gods finis, en
vloeien tie beekfes der riviere Codes, die
de stad Gories verblijden. De vruchten
mitten den Dienaar moediger en ijveriger
maken. Hij zal, door otailige liefde gewekt, biddende en uit liefde werken, hetwelk zijne krachten zal vernieuwen en
ontwikkelen, zondat hij ten dienste van
heilbegeerige zielen staag frissche voeding uit de schat zijns batten kan toedienen.
Eerwaarde Vaders en Broeders. Medeopzieneren! Hetgeen ik omtrent de plichten der lidmaten jegens de opzieneren
wenechte te zeggen, heb ik gezegd. Gua
mij nog een enkel woord, ten slotte.
Hoe bezwaarlijk valt tiet ons, om het
" Eert uwen Vader en owe Moeder" te
doen gelden, waar ouders zouteloos zijn
en slechts misvormen; waar ze te onkundig zijn om de jeugdige veretanden to
voeden, harten te winnen en te leiden;
wier regeering, zelve cone prooi van humeur en onbeciwongene driften zijnde,
slechts bestaat in een zwichtend twisten
met weerbarstige kinderen, of in een drijven door hartaluitende schrik; in éen
woord, wear het eerbiedwaardige en het
weldadige van regeering onder onverstand,
drift en zelfzucht bedolven ligt. Hoe
licht etruikelen daar die arme schapen.
wear men weldadigheid noch majesteit
der regeering kept en de tengels onder
den voet geraken. 0, wat verwoesting
van het kostelijkste en bange nasleep is
doer onvermijdelijk!
Broeders! ook wij zijn vaders in Gods
gemeente; doch wij zullen, zoo wij dit
karakter missen, in verdervers verkeeren.
Vreezen en beven vervulle ons ha:te voor
het oordeel van liet opzienersamtit, door
traagheid, onkunde, liefdeloosheid en
vleeschelijitheid, in verachting te brengen, en het buie Gods tot aanstoot en ten
verderve to strekken! 0, dat wij schuldig zonden zijn aan de door Jezus met
Zijn bloed gekochte gemeente! Schuldig
zouden zijn aan tIe verbreking van Gods
heerlijk Koninkrijk! Geve God, dal de
gemeente de noodzakelijkheid versta om
hare opzieneren, door gebed. achting en
liefde, de handen en lumen te sehrageo,
en met teederbeid te zorgen voor de veretandige en godvruchtige kweeking van
liet jeugdIg geslacht. opdat er eene helijdentle gemeente zij, waarin het met aan
mannen, die do kudde met wetenschap en
venation kunnen leiden en weiden, ontbreken zal. Amen.
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geed geleten tl,gosk rokett word. Toe!! het

s
laatste art: kwam, stoad de godloochenaar bij iie doodsponde van zijn 'mew.
Met de laatste kracht van de stervende
vrouw nam all een klein Engelsoh Bij betide van onder bear kussen, hetwelk
veel gebruikt en dikwerf met hare tranen
bedanwil was, en terwijl zij bet bock voor
barer' man omhoog hield, zeide zij tot
hem: "Weet gij wat dit bock ie?" "Ja,
bet is uw Bijbel," antwoordde hij. Maar
zij sprak: "Ja, het is mijn Bijbel shet was
mijn schat; dit bock bracht mij tot bekeering. wekte mij op. versterkte mij.redde mij. Ik ga nu tot Hem, die het mij
gegeven beefs-, dear heb ik het niet meer
firming. Geer mij nwe banden," en met
deze woorden plaatste zij het bock in zijne handen, drukte ze te zamen, en zeide:
-Weet gij, lieve man, wat ik doe?" "Ja,
mijn lieve, gij geeft mij uw Bijbel."
"Neeo, ik geef u, uw Bijbel; God heeft
mij bevolen om u dit kostelijk legaat te
geven eer ik sterf; bewaar hem, lees hem!
Wilt gij mij belooven om dit te doen?"
"Ja, mijn lieve."
Drie waken gingen voorbij, en de vrouw
had al eenigen did in hear graf gelegen,
toen op zekeren dag de man in 'de studeerkamer van den leeraar kwam, weenende gelijk een kind. "0, mijn vriend,"
riep hij, "nu versta ik wat mijn stbrveode vrouw meende; ja, het is mijn Bijbel;
en elk wooed is voor mij geschreven. Dag
en nacht lees ik in dit boek en dank God
dat het mijn Bijbel is. En nu verzoek ik
u dat gij mij in uw gemeente opneemt,
tot welke mijn nu zalige vrouw behoor.
de," "Met blijdschap," antwoordde de
leeraar. Er was hliidschap voor de engelen Gods over dezen man, die niet gekomen was met tegenwerpingen, noch met
twistvragen, noch met twijfelingen, maar
met zijn Bijbel, welke voor hem even zoo
dierbaar was, als of God hem direkt van
den hemel had gezonden.
EEN POCHEN TOT ZIVIIGEN GIBRACEIT. —
"Zen rijke man," zegt Mr. Aitken, "vertoonde aan een vriend zijn kostbare wo
ning, en nadat ze een hooge toren beklommen hadden, wees hij in een noordelijke
richting en acids: "Zoo ver ale uw oog
Kan reiken, dat is alles bet mijne."
"Ie dat zoo?" zeide de vriend.
"Ja, nu keer u deze weg; dat ia ook
het mijne." "Waarlijk?" zeide de vriend.
"Nu, zie naar bet zuiden — dat is alles
het mijne, en near het Westen, dal, is het
mijne ook — werkelijk, in alle vier rich
tingen van het kompas, zoo ver als uw
oog kan reiken, is bet alles het mijne."
Zijn vriend zag hem aan, en na eene
verpoozing, zeide hij: "Ja, ik zie gij hebt
ow land in alle vier hoeken," maar, wij•
zende met zijn vinger near boven, zeide
hij: "Wat hebt gij in die richting?"
De rijke man Icon geen antwoord geven
Hoevelen zijn er,die rijk zijn in do goederen van deze wereld, maar arm in de
erfenis van het eeuwig leven. "Alzoo is
bet met dien, die ziehzelven schatten vergadert, en niet rijk Is is God."—D. B.
•
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rolls oevelostakthadete zwakheden en on.

aaegreacile abden aan den persoon, noch•
tans moat men, om des ?Anders wit en om
be belting van dit gewlehtvulle ambozijce eere zooveel mogelijk dekken en be.
vorderen, Die, wien de ophonding van
deze tare eene ligte zaak is, draagt het
belang van Gods Rijk niet op het hart,
en is, op het liget genomen. verstandeloos. Wat zal er van een huisgezin en
van de kweeking der kinderen worden,
zoo men de eere en eerbied jegens den vader Diet op prijs steil? Wat invloed zal
de bediening van leer en regeering op het
geweten uitoefenen, zoo de achting is he.
nomen? De gemeente heeft zich rondom
hare opzieneren te scharen; want in hen
te dekken, dekken zij hun eigen belang,
en eeren ze den Meester in de gave. Die
eenigermate inziet, wat dit ambt voor iten
zondaar, wet het voor de wereld is, en
hoezeer de opbouw en de volmaking der
heiligen er van afhankelijk is, zal, zoo hij
niet ontbloot is van alle godevrucht, an beiden om zoodanig gewichtig eo teeder
belang te beschutten en in eere te bonden. Edele gaven moeten op hoogen prijs
staan, zullen ze niet' gemeen worden.
Brood, zal het voeden, (let men tiet niet
met voeten trede! Paarlen, zullen ze
schitteren, dat men ze niet met slijk bedekke! En het licht moet men geven
eene eerste plaatse, zoo menndeszelfs
schijnsel wil genieten. In het dagelijks
verkeer, met spraak en bonding en met
achter do rugge den goeden naam optehonden, wordt die achting openbaar. Het
is een beklagenswaardige, bange staat
van zaken, zoo men in het algemeen eer ens waardige taken met niet meer eere behandelt; doch veel treuriger is het, zoo
de Dienaren in Gods buis veronachtzaamd
worden. Nimmer is iemand onder oud
Israël, vanwege bet te veel achten van 's
Fleeren knechten, bestraft geworden;
maar wet wordt als een ongeneeslijk
kwaad opgeven, dat zij spotteilen met de
boden Gods en hunne woorden verachten;
dat. zij zich verzetteden tegen Zijne Profeten. totdat de gricon)igbeid des Hoeren
tegen Zijn volk opging; zoodat or geen
hielen aan was. Daarom. dot men •liede
de vleeschelijko on lichtzinnige spotters,
die den Invloed der Dienaren in Gods gemeente met leede oogen aanzien, en dan
ook niet nalaten linnnen invloed als prieslerheerschappij te brandmerken. Dezulken zijn do pest van het land. Schuldigen wordt die ondermijning dezer achting,
zoo ze in den boezem der gemeente pleats
vindt: al geschiedt zulks ook onder bet
deksel van strijd voor waarheid en recht.
Deze zonde tegen Christus en Zijn lichaam
kan men niet met do fouten der opzieneren vergoelijken; doch, hoe snood wordt
dit kwaad, zoo het uit gekrenkten hoog•
moed, overdwarste gierigheld of wereld•
zio, of uit heerechzucht notapruit_ De
geest der eeuw, van zijne eigene overheid
en rechter to willen zijn, die bedorvene
onafhankolijkheldezin, openbanrt zich,helams! zelfs weak in het buis Gods, om
'meld te ontgaan, of, omdat liet juist niet
gent near eigen sin, ontrukt men aleh
amedende aan het gezag, of men maakt
scheuring, en wel om zuiverder kerk te
vormen; doch met verwaarlooziog van
()manned, enderdanigheitt, Horde en bermhartigheid! Men weet niet wet men
does; it• !credit des woorde bant men nit
het h ar t, de handen der •Ineeetielijkon
.
• •
"

ontzag zonder b•ris? Liefde is de alles
smakelijk makende specerij, zelfs voor
eene schrale tafel. Dear kan men medelijden hebben met elkanders zwakheden.
Daar kin men elkanders lasten deelen en
dragen. Dear sleet het harte vow elkander open en kan men elkander goed doen.
God wil Ilefileschatting, om deze edelegaven het gewenschte doel te tioen bereiken.
0. zagen do kinderen, welke schatten,
went eene vaderlijke liefrlezorge Gods. ze
in de leering en regeering hunner ouderen
ontvingen! Konden ze eens in het liefhetibend ouderhart lezen I Wat eene ruime liefdeplaats zou dan bet zoo vaak verdaehte en geechnwde gezag in hunne her
ten beslaan! Wat zou men het zegenen,
zich er hij te huis to gevoelen! Wet arm
men er zich dankbaar aan klemmen; wet
eezegend einde zou het bereiken! Zink
erne gehoorzaamheid, gemengd met lief.
vrenet God, en heb neven de Dienaren,
zullen ze met een verwijd harte voortvaren en volharden in de mcieielijke taak
van uwe geestelijke behoefte te bedienen.
Ze behoeven hernoedigior uwe weder
liefde vergewist ze, dat hun arbeid niet
onvruchtbaar is; vergewist ze, dat het
zaad niet op ateenen viel of in de doornen
verstikt is, maar Gode vruchten draagt:
uwe welwillendheid, zelfs de kleinste liefdehewilzen zijn vatic voorden door inwenwendigen strijd geteisterden en onder de
zorgen der gemeente gebogen Die near
een engel van vertroosting, waarvan in
den dag der dagen de vrucht heerlijk zal
blinken. Uwe lieldebnlp en gebed behoeft hij. Zie, hoezeer Paulue het voor
zich van de heiligen afemeekt. Dit sterkt
zijn hart; Gods zegeningen dalen bierdoor op hem neer; en de harten dier bidders. liefhebbers en mede arbeidende lastendragers worden voor nieuwen zegen.
door der opzieneren arbeid, vatbaar.
Er Wordt van de opzieneren gezegd:
"Zij waken voor owe zielen"; dat ie: bun
oog is op ow belang; zij dragen betzelve
op het harte; en wel het belang VAD uwe
zielen. Anderen zijn op en wakker tot
uw Verderf. Zij zijn op en wakker tot uw
behoud. Zij zijn werkende. niet voor eigen belang, menu voor title ziele; en dit
gewichtigst belang is het hunne. Satan
goat om en znekt ta te verslinden, en de
zonde ligt ten uwen verhoren' man de dour.
Zij zijn tegen die vijanden op en wakker
ter uwer redding. 0, kenitet gij hun hid.
deed zorgen, hun medelijden mot u! Zij
verstaan owe bitterheid, die zielverstrooi.
iog en afmatting door de kravht der zondebegeerten. nimmer door wording voldaan: door die treurige ledigheid, vanwege het gemis dier zielverheffende kennis Gods. Zij hebben deurnis on de jam'
meren uwer aftwervingen dragen zij op
hun harte. Zij zijn er up uit, pm in uwe
ziele het licht der waarheid to doen schijnen, hoar weide in de schuldvergiffenis to
verachaffen, on dat wel met zoo groote be.
eeerte. dat !mono eigene duisterheid en
geesteloosheid het om uvrent wille met
verlegenheid en smart vervullen; want
bang° is hun het ileikboeiil, dat, om huto
nentwille, die arrno schapen Louden lijden. Waarlijk. het is om uwentwille, dat
ze vaak door diepten moeten worstelen.
om is in uwo ellenden te kunnen dienen
en troosten. En hoe veal, wer.lt den nog
die admid iloot boostielit en sink unite leis
duitItt Zoo ze Diet waakten voor ewe zie
len, zij zouilea al olio noniten en smarten

meerder blijdschap. dan dat de bon toebetrouwden in de waarbeirl wandelen.
Doch o, hoe breekt gij bet hart, arm ze
van wege Owen weerstand of koude vetwaarlonzing dien arbeid zochteode moeten verrichten! Zelfs een Mozes werd
er door verleid, om den dood, boven de
aaeschnowing van het gruwel eo de jam'
meren der versmading van hot goddelijke
woord, te hegeeren. Menige trage, wereldsgezinde, knude, zelfzuchtige, foutvin•
dende of twistgieriee gemeente beeft het
harte van eel) getrouw Dienaar gebroken,
en hem in verdriet zijne dagen doen slijten, or zijn geestelijk leven gehlascht.
Het weerstaan van de waarheid sleept
een geducht oordeel na zich. Gevoelloos hold voor fie weneheiii werelitzin en alaiznergeeet zal het ili-el 'her gemeente zijn,
welke ten Inaiste 'pro, mieleeleping der
Dienaren ten gevolee
Dit moge
vreemd schijnen: 'loch
niettemin,
waarachtig. De man ',nee het hoofd der
vrouwe en de regeerder des huizes zijn,
nochtans zal de stille starlige druiping
van de tegenovergestelde richting eener
vrouw meestal hierop nitloopen, dal de
man zich schikt. Dezelfde invloed ten
goede of ten kwade wordt van de gemeente op derzelver Dienaren beapeurd. Bovendien, aril het zuchtend werk voor de
gemeente nuttig zijn, de arbeid van een'
moedeloos geworden leeraar of ouderling
zal weinig invloed uitoefenen. Elke werelcisgeziode onvruchtbare of weerotandhiedende gemeente zal bij volharding in
dien weg Dienaren, wier banden slap hangen, ofschoon ze ook met 'ast en ijver begonnen, or die in denzelfden geest. in vrede en rust, met de gemeente voorttreden,
erlangen. Wear Gods Dienaren aehtiog
noch liefde erlangen. dear worden Gods
zegen verbannen. Hoe geheel anders is
bet, zoo zij. om buns ~rile en werks
wille, plaatse vinden in liet hart; en de
gemeente itch dankbaar Ran hunne leiding toevertrouwt. en vet) op de paden
der zelfverionchening last aanvoeren: zoo
men de waarhei.1 heldigt en dezelve met
lietie.nok wanneer ze doodend in voor het
vleesch, °mount. Dear 'moot liefde, en
God gebiedt er den zegen; dear smaakt
men de vettigheden van Gods built, en
vloeien de heckles der riviere Codes, die
de stad Gories verblijden. De vruchten
zullen den Dienaar moediger en ijveriger
maken. Hij zal, door stailige liefde ge
wekt, biddende en nit liefde werken, betwelk zijne krachten zal vernieuwen en
ontwikkelen. znodat hij ten dienste van
beilbegeerige zielen staag frissche voc
ding nit de schat zijns batten kan toedienen.
Eerwaarde Vaders en Brooders. Mede
opzieneren! Hetgeen ik omtrent tle plichten der lidmaten jegens de opzieneren
worm:late te zeggen, heti ik gezegd. Gun
mij nog een enkel woord, ten slotte.
Floe bezwaarlijk valt het ons, om bet
" Eert uwen Vader en uwo Moesler" te
doen gelden, waar ouders zouteloos zip)
en slechts misvormen; wear se te onkun
dig zijn om ulo jeugdige twat/niter, to
wooden, harten to winnen en le leiden.
wier regeering, zelve eene privet van hu
moor en ontiedwongene (bitten zijnde.
*Indite bestent in oen zwichtend twisten
met weerberstige kinderen, of in eon der)
ven door hartaluitende schrik; in eon
woord, wain het eerbiedwaardige en het
welitailige van regeering meter 0m...raised,
drift en zeltzueht liedolven ligt
Debt *trinket., dear die grow

DE, 110.E.
ail zij tot one komt ult. bet Woord vale
God, zegt men one, dat wi) niet -moeten
benen, dat wij den Christus vinden in
dat boek. Wij echter laten one niet op
een dwaalweg brengea, maar roepen alien
toe: Terug tot de H. Schrift, indien gij
terug witt near den Chriatue.
En waarom zouden wij een afkeer heb
ben van geloofsbelijdenissen? Wat bedoelen die kerkelijke geschriften? Be
geeren tij de geloovigen afteleicien van
Christus? Neen, in tegendeel, het is haar
doel, de gemeente te bewaren voor afwijking van den Christus. Wij zeggen dearom ook in rotten ernst: Terug tot de
confessies. indien gij begeert terug near
den Christus.
DUBCQUF, IOWA.
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(Vervolg,)
III. Gelijk de gemeente ootmoedig,
dankhaar en hicidend gebruik moet maken van de leering, welke Jezus hear
Dienaren schenkt: zoo is bet ook hare
roeprog zich dankbaar, ontmoedig en biddead aan de regeering te onderwerpen.
Wij lezen in de Schrift dat God sommigen tot regeering gegeven heeft; let
is niet alleen om 'a Konings wetten in
Gods gemeente ten uitvoer te leggen:
miter ook, om voor alle uitwendige aangelegenheden, naar tijd en pleats, vaak zeer
verscheiden, en in de Schrift onbepaald
gelaten, regel te stellen, zonder welke orde noch regeering plaats kan vinden, En
die zulks bestrijden, raider voorgeving
van vormelienet to wederstaan, vergeten,
dat. hoe geestelijk ze ook mogen zijn, ze
nochtans aan stof, tijd en pleats verbonden zijn. en altijd zelven in alles eenige
orde en vorm daarstellen. Der regeering
dan is het opgedragen te zorgen, dat in
het hula Gods alles eerlijk en met orde
geachiede.
Zij, die regeeren, zoowel als de gemeenten, zijn op bet naanwst aan elkander
verbonden, en hebben recht op en behoefte aan elkanders gaven; hebben elkandere
lieten te dragen en het nut van het geheel te zoeken. Van dear dat de gezamenlijke regeeringen van de plaatselijk
verkorene opzieneren, niet dan tegen de
bedoeling van het Hoofd (hetwelk de eenheid van Zijn lichaam in het gebed, in
Zijne liefdewet en in de verscheidenheid
Zijner bedoeling. waardoor Hij ze van elkander afhankelijk maakt, staag op den
voorgrond plaatst), en tot groote schade
van het geheel, kun verwaarloosd worden.
Daarom, wanneer lidmaten hunne gehoor.
zaambeici slechts tot de plaatselijke regeering wilden beperken, zouden zij de
opzieneren van eenen onmisbaren steun
en van de nitnemende vrucht der onder lingo opecherping berooven; belangeo,die
slechts door gezamenlijke achouderen gedragen kunnen worden, krenken, en doge.
meenichap en eenheid, dle groots behoefte. liet sieraad en liet karakter, alsmede
het voorbeeld der Apostnlisehe tijdon,ver
waarinnzen.
Orde on regel alsmede gehoorzaamheid
ago itexelve nooilig zijnde tot de uiterlijke godsdienst en tot regeering van ill,

rninacibtini der _regeering ill, bevorderen. onverschillige eginechoevrers te zijn; inVerachtln,der van God gestelde meat tegendeel, ziWverpliebt de regeering door
is zekere ondergang voor 'elk gezin en alien mogejlikett invloed, ten nutte van
yolk, maar ook gewis voor Gods bola. het geheel on tot achraglog der opzieneBtinde.elaafsche gehoorzaambeid verlaagt ren, te ondersteunen, Elk betaamt voor
en is geen godsdienst, maar menschenver- het geheel te zorgen, te waken, te hidden,
earing: het pad der koraha editor is ston- te arbeiden, en der opzieneren werk te verte rebellie tegen God, en maakt rijp voor lichten, en ze met raad en dead te helpen.
do geduchtste oordeelen Gods. Men ver• Vermaant elkander to alien dage is een
werpt toch Diet een mensch, maar Hem, woord voor alien. Deze liefdezorg van
die ze gezonden heeft, en men vertreedt elk lidmaat voor het geheel, maakt geen
met weten de weldadigste liefdezorge Inbreuk op de door God ingestelde reDaarom, niet alleen de recht• gearing, zoo min als die van een lid ceps
Gods.
atreeksche bevelen Gods, maar ook de or- buiegezins zulks doet op het vaderlijk
deningen ter onderhouding van het gezag. In Matth. XVIII is de roeping
lichaam moet men van de opzieneren met van elk lidmaat jegens een' in zonde val
eerbied en onderwerping ontvangen, al lend' Broeder beschreven. Elk klager,
behagen ze niet, al zijn ze ook zelfniet al- voor hij uit liefde jegens den broeder, en
tijd de verstandigste; en dat wel, om 'a nit gehoorzaamheid aan God, deze liefdeHeeren wil, die one in den weg Zijner last biddende on met zelfverloochening
voorzienigheid ons door hunne hand be- volbraebt heeft, wordt. zelf schuldig, on
lieft te regeeren; ofschoon de weg van on- maakt hierdoor openbaar in een' gezonderrichting en wederlegging der opziene- ken toestand te leven. En wat zal men
ren staag voor de leden open staat, noch- zeggen van dezulken, die, in pleats van
tans zonder gehoorzaamheid kan de ge- dezen bet:West op het hart te dragen,onmeente welvaart, orde, noch zegen Gods
genieten.
De toelating, bet werk van vermaning
en de uitsluiting der lidmaten berust inzonderheid bij die opzieneren, en wel
krachtens Gods- instelling en de beroeping tot deze bediening, minstens door
eene meerderheid der lidmaten; en de gemeente moet bun gezag erkennen en is
bun vertrouwen verschuldigd. In geval
van aanklacht bij en van onderzoek door
den kerkeraad omtrent eenig misdrijf of
geschil, moet men zich niet beleedigd gevoelen of hierover verbitterd worden. De
Gemeente Gods, loch, zoolang zij op aarde verkeert, behoeft een zoodanig zondebedwingend toezicht. Men moet veeleer
hierin dankbaar Gods goede zorge en der
opzieneren zelfverloochenende liefdearheid erkennen. Bij schold, dient men
openhartig te belijden. zich voor God en
mere:when verootmoedigen, en de gekrenkle eer der gemeente zoeken te herstellen,
om de opzieneren, zoo spoedig mogelijk,
door belijdenis en eerbetering, gelegenheid tot herstelling in de rechten van het
lidmaatschap te geven. Bij onschuld,
moet men lijdzaam en goedwillig alle mogelijke inlichting geven; ten einde de opzieneren in de gelegenheid te stellen een
rechtvaardig oordeel te vellen, Het is
voor een lidmast geen geringe zonde, zich
te verzetten tegen de opzieneren, bezig
om zijne ziele van de dwaling gijns wegs
te bevrijden en het welvaren en de eere
van Gods gemeente te bevorderen. Een
kerkeraad moge een onaanzienlijke en
zwak lichaam schijnen, hetwelk men gemakkelijk kan weerstaan, waarboven men
zich meent te kunnen verheffen, of aan
hetwelk men meent zich straffeloos te
kunnen onttrekken: doch dit lichaam, in
de vreeze des Ileeren vergaderd, om de
wet van Gods hula, de wet des Konings
to behartigen, hoe gering ook deszelfs leden zijn, is nottaggelijker dan eenige
rechtbank dezer aarde; want de verachting van Ziine dienaren schat Jezus verachting van Zich en Zijnen Vader, Daarom. groot is het oordeel over hem,die zich
op versmadende wijze tegen de regeering
der kerke verzet. Meent, echter, iemand
verongelijkt te zijn, of is hi] van oordeel,
dat de besluiten tegen Gods tell ladrui•
sehen, liet staat hem vrij zijne hetoogingen en besehouwingen In een beroep op
talrijker vergaderingen bloot te leggen;

bekend met deze bezigheid bleven; en de
diep gewortelde gewoonte volgden van het
kwaad,betwelk ze vermoeden en zien rond
te dragen!? De oaderlinge liefde, dat
karakter der beeiddragereGods,de eenheid
van het lichaam van Cbristue, alsmede
de afhankelijkheid der leden van elkander, verbiedt ten eenenmale die koude
werkeloosheid. Zoo onder de leden
heeracht het "Ben ik mijne Broeders hoeder?" ze zullen te vergeefs bloei en welvaart in bet lichaam van den arbeid der
opzieneren wachten; de gemeente zal, integendeel, Medan gevaar lnopen van dat
walgelijk en dat geheel tegen alle Christelijk karakter indruischende schandelijk
misbruik van de goddelijke instelling der
kerkregeering, van dit gezag te willen gehruiken, om zich te wreken, of het dienstbaar te stellen aan eigen eerzucbt of gierigheid, instede van aan de bevordering
van de zaligheid der zielen. Die heiligschennis, die herooving van Gods buis en
wel van de edelste Raven, om den duivel
en zijn in galle en boosheid verzonken
hart er mode to dienen, zal gewieselijk
wreken.
IV. Zal die edele gave van onderwile en
regeering in Gods !leis doel hereiken, zoo
moet deze bediening met volle overgave
blijmoedig onderhouden en door achting
en liefde in core gehouden worden.
1. Gelijk verstandige ourlerliefde der
kinderen tijdelijke behoeften in opvoeding voorzret, zoo ook strum de scholen,
de godvruchtige kweekhoren, bij elke
wakkere gemeente, ook ten koste van vele opotTeringen, op den voorgrond en in
yore; echter, tot hoogere doeleinden dan
broodwinning, namelijk, om een verstandig eo belijdend geslacht, bekwaam tot
een behoudend zuurdeeg voor de maatschappij, een krachtig zout voor do wereld en tot sierlijke gezegende lidmaten,
leeraars of regeorders der gemeente na te
laten. De onderhouding dezer bediening
kan niet onmiddellijk worden verwacht;
waarom niemand der lidmaten van die
znrge der kweeking en onderhonding der
Dlen•ren is ontslagen. Ook ie het alle
sins duidelijk, dat, zoo zij, die zich onverdeeld aan de kudde moeten wijden,
zich tot de handellogen des leeftochte
zullen begeven, de helligete belangen tot
zekere verwoesting dor kudde verwaarloosd worden; witattoo ze nochtans ge•
dwongen zijn, zoo do gemeente wreedelijk

tens. Eerie bediening, waarvoor de
aeherpzichtige wereldling, ofschoon hij
niets smaakt van de geneugten der geestelijke zielevneding, nochtans uIt nerdache inzichten gaarne eene goede som
uitbetaalt, wetende, dat de mnatecloippij,
waaein hij zijne belangen heeft. z ruler
dezelve zeer zonite zinken. De rtweze gierigheid of pijniiike zwrit2heid, 2..pleeed
jegens de Dienaren der gerneenre, WTI
ook voor Gods huis uit tot gronte ache
he, God zegt dienaangaande, dat Hij
zich niet laat bespotten. Voorwaar, eene
dreigende uitdrukking! Zij zouden maaien hetgeen.zij zaaiden, hetwelk niet an
here dan verderfenis zijn zal, zon men
trier het brood des levens op lager prijs
colt, dan eenig aardsch goed. Bemerk-
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te de wereld reeds schade bij verwaarlonzing, en zal de gemeente geene schade
lijden door den Dienaar een brood der he
drnktheid te doen eten? Ik zal zwijgen

lal
Grand

van de schadebarende zuchtingen, die ten
hemel stijgen en de daaruit vloeiende
oorcleelen; doch zal niet de veerkracht
des Dienaars verlamd worden, zoo niet
slechts de zware amhtlasten, maar boson
dien, de knijpendste behoeften van het gezin hem drukken? Zoo het hem niet hindert, in zijn werk, dat hij gade en kroost
hij zijn sterven, vanwege de karige bezol
diging. geen vrucht van zijoen erheid(dat
doelwit van elk zorgend vader) kan nalaten. zekerlijk zullen de znchtingen van
zijn gezin en de geestvermoeienissen. veroorzaakt door de vraag, hoe hij zijn gezin
van schulden zal redden, zijn zielkracht
verteeren en zijn werk ontzenuwen. Dribbel wreed is dit onrecht; want niet alleen
verkort men het loon, maar, bovenal,bindt
men hem de bander) en verbiedt men hem
Zijne talenten tot de gebodene huisverzorging te bezigen.

Gay.

Deze huisverzorging,welke op de schonderen der gemeente rust, strekt zich ver
ver uit, dan de bloote behoeften des
lichaame. Men moet den man in &teat
stellen, om zich ten nutte der gemeente,
tot eigene voeding, de noodige geschrif
ten te kunnen aankoopen, Vraag den
timmerman, hoe bij tot schade werkt, zoo
hij, door armoede, zich van bekwame ge
reedeehappen ontbloot ziet. Ook zou bet
hem on de gemeente schaden, zon hij door
karige bezoldiging been, om aan eene
zuchtende gade de door God gebodene
gastvrijheid te bevelen. En moet bij niet
in staat gesteld worden. weldadigheid te
kunnen beoefenen? Of zou het eene gemeente, die uit de goede werken van op.
rechtheid van hear geloof verzekerd moet
worden, voordeelig ziin, door een leider
aangevoerd te worden, die opwekt, maar
niet voorgaat? Zijn wekkentle woorden
genoeg, en oordeelt !DOD op deze wijze
het trekkende voorbeeld te duur? Zoo de
Dienaar hierin zelf geen voorbeeld zijn
kan, zal hij,zoo niet zijne vrijmoedigheid,
dan toch vaak de klem missen in de wekstem, welke de weg der pijnlijke zelfverloochening in de beurs zoo zeer behoeft;
dear de wereldliefde en het gierig hart
gaarne eene goedkoope godsdienst wil, en
dat onzalige geven ale werkheiligheid en
vreemd eon de Godsdienst der liefde wil
doen doorgaan? Die zijne ossen wil muilbanden, zit] weldra germ oe meer, !whiten
om te muilbanden. Zij, die ale slechte
winkeliers het voile gewicht of de mate
niet geven, zullen zich zelven aftrrouk
doen. Zeker, ze worden als de Wile of
zandevrotertijn, waar work, zsatt, regen en
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oorzaakt door de vraag, hoe hij zijn gezin
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gastvrijheid te bevelen. En moet hij niet
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eere; echter, tot hoogere doeleinden dan
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van bet geheel, kan verwaarloosd worden.
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een behoudend zuurdeeg voor de maat-

Dienaar hierin zelf geen voorbeeld zijn
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laten. De onderhouding dezer bediening loochening in de beurs zoo zeer behoeft;
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waarom niemand der lidmaten van die
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dat onzalige geven als werkheiligheid en

om. groot is liet oordeel over hem,die zich

Dienaren is ontslagen. Ook is het alle

vreemd eat] de Godsdienst der liefde wil

meenschap en eenheid, die groote behoef-

op versmadende wijze tegen de regeering

zins duidelijk, dat, zoo zij, die zich on-

doen doorgaan? Die zijne ossen wil muil-

der kerke verzet. Meent, echter, iemand
verongelijkt te zijn, of is hij van oordeel,

waarloozen.

dat de besluiten tegen Gods

wil indrui-

verdeeld aan de kudde moeten wijden, banden, zal weldra geen oe meer hebben
zich tot de handelingen des leeftochte om te muilbanden. Zij, die als slechte
zullen begeven, de heiligste belangen tot winkeliers het volle gewicht of de mate

Orde en regel alsmede gehoorzaamheid

ache°, het staat hem vrij zijne betoogin-

zekere verwoesting der kudde verwaar-

niet geven, zullen zich zelven afbreuk

aan dezelve noodig zijnde tot de uiterlij-
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loosd worden; waartoe ze nochtans ge.

ke godsdienst en tot regeering van de

talrijker vergaderingen bloot te leggen;

dwongen zijn, zoo de gemeente wreedelijk

doen. Zeker, ze worden als de heide of
zandewocatijci, wear werk, zaad, regen en

,zichtbare Kerk, om ergernissen en wanor-

doch bet is scheuring, zoo hij zijn oor-

den arbeider het loon onthoudt of ver-

zonneschijn op verspild worden. Om ter

de te weeren, zoo gelooven wij, echter,dat

deel, in strijd met de opzieneren uitba-

kort. Zooveel men toch

van iemand

bevordering van 's Dienaars ootmoed en

ele regeerders zich wel moeten wachten,

zuint. om in de gemeente eens partij of

van aftewijken van hetgeen onze eenige

aanhang te vormen en zoodoende zijn

dienst des Evangeliums vraagt, voor zooveel heeft de Heer ook verordend, dat hij

geestelijkheid, hem voor weelde te bewaren door heen arm te honden, en nit te
cijfereu,waar hij wel van in het leven kan

Meester ge-ordineerd beeft,daar zij slechte

recht of meening gewicht bij te zetten.

er van leven zou, en wel omdat een arbel-

bedienende macht bezitten. Zij (47:ino•

Indien men, ten laatste; vruchteloos alie

der zijn loon waardig is. Een loon, het

blijven, is pharizeisme; the zulken zonden

gen geene conscientiën te binden. Hunne

wettige middelen heeft uitgeput, zal men,

welk hem in staat stelt eerlijk, gastvrij

instellingen zijn slechts dienstbaar en on-

wanneer men niet eene prooi van drift en

en weldadig te zijn, zijn kroost opvoeding

beter dit geneesmiddel tegen eigen gierigheid bezigen, en eigen bears, door ze

dergeschikt aan eenheid in liefde en ge-

hoogmoed geworden is, de bevredigende

te geven en iets opteieggen voor den ou-

hoorzaamheid aan God; zoodat iemand,

bewustheid, van zijne gevreten vrij ge-

derdom; zoodat, wanneer zijne kracht

die eene kerkelijke wet overtreedt, 'zonder

maakt en plicht betracht te hebben, om-

hem begeeft, hij niet afhankelijk worde

wat meer your Gods Koninkrijk en armen
nit te storten, wat platter honden. Den
arbeider door loonverkorting ootmoedig

dragen, en de zaak, na getuigenis gegeven
te hebben, io de handen van Dien, die

van de zoo vaak koude barmhartigheid.

en geestelijk te willen maken, is spotten

wel de innerlijke Godsdienst, in de eerste

rechtvaardig oordeelt, kunnen stellen; en

; tafel gevorderd, onderhouden heeft, zijn

men dwaalt, zoo men meènt ale dan nog
verplicht to zijn. waniiher men overigens

om een arbeider voor 'larded] belang het
loon te verkorten, ofschoon de daaruit
opstijgende zuchtingen veel °obeli spellen; doch verhazesder is do verblinding,

'dat hij iemand heeft geërgerd of-rerwar
ringen gezocht heat aanterichten,ep even-

geweten niet hoeft besmet.
Laat echter niemand wanen, dat de Ge_ reformeerde Kerk, bij het teeder bewaken
van de per des Koninge en de ware vrij.

kenmerken der Kerk blot ontkennen
kan, te mooten schelden
eene zuiverter gemeente dear te stellen.

•held der Gemeente God., eenigermate de
P.,1n Gods Woord gevorderde onderdanigrth-eid verzwakken, of losbandigheid en

Ofschoon de toelating, vermaning en
uitsluiting- der lidmaten bij dc opzieners
Nernst, behboren de leden nochtans gees

De gierigheid des harten verleidt vaak,

met God.
God heeft to/when opzieneren en ge-
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meente, door de kudde de verzorging harer Dienaren optedragen, en zoo beiden

936 Fifth ken

van malkander afhankelijk te maken, een
dat men vaak het noodige stoffelijke niet weldadig verband gelegd. De Dienaar
gul overheeft voor de bediening der gees- moge eon ouderhart door 's Geestes zaltalijka goederen, die de ziele voeden en ring bezitten en zich ten heste der ge-
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Deze huisverzorging.welke optie schuin-

Zij. die regeeren, znowel als de gemeen-

bet voorbeeld der Apostolische tijden,ver•
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aim de Filippeni
.1 Van Andel — P
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dien, de knijpendste behoeften van tiet ge- IV
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zin hem drukken? Zon het hem niet hin- A Kuyper — Van
dert, in zijn werk, dat hij gade en kroost A. Kuiper-

ping tot deze bediening. minstens door

Lt" Dienaren schenkt: zoo is het ook hare
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meente kunnen en willen geven, nochtans
hij moet leven; en wel van de vracht van

lees
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~rambling* bansobotwers te zijn; integadeel, zijn verpli4 de regaring door
allen mngelljken ineloed, ten nutte van
het geheel en tot schraging der opzieneren, te onderateunen. Elk betaamt voor
het geheel te zorgen, te waken, te hidden,
te arbeiden, en der opzieneren werk te verlichten. en ze met read en dead te helpen.
Vermaant elkander te alien dage ie een
woord voor alien. Deze liefilezorg van
elk lidmaat voor het geheel, maakt geen
inbreuk op de door God ingestelde cege-tiring, zoo min ale die van een lid eens
hitiege.eins zulks doet op het vaderlijk
gezag. In Mattb. XVIII is de roeping
van elk lidmnat jegens een' in zonde val
lend' Broeder heachreveo. Elk klager,
voor hi) nit liefde jegens den broeder, en
uit gehoorzaamheid aan God, deze liefde-

vents. Eene bediening, waarvoor de
scherpzichtlge wereldling, ofschoon hij
niets smaakt van de geneugten der geestelijke zielevneding. nochtans uit aard ache inzichten gaarne eene goede som
aafsche gehoorzaamheid verlaagt
uithetaatt, wetende, dat de meatticheppij,
n godsdienst., maar menschenverwaarin bil zijne helangen heeft, z inner
et pad der korabs echter is atondezelve zeer znrele zinken. De dwaze giee tegen God, en maakt Hip voor
righeld of pijnlijke zetnigheid, gepleeed
htste oordeelon Gods. Men verjegens de Dienaren der gerneenie, loopt
2,h niet een mensch, maar Hem,
ook ',nor Gods hula uit tot grnote scha
zonden haft, en men vertreedt
de. God zegt dienaangaande, dat Hij
,en de weldadigste liefdeznrge
zich niet last henpotten. Voorwaar, eene
Daarom, niet alleen de rechtdreigende nitrilukking! Zij zouden maaile bevelen Gods, maar ook de oren hetgeen
ter onderhouding van het
zaaiden, hetwelk niet an
tiers dan verrierfenie zijn zal, zoo men
moet men van de opzieneren met
hier het brood des levens op lager prijs
en onderwerping ontvangen, al
stelt, dan eenig aardsch goed. Bemerkze niet, al zijn ze ook zelf niet alte de wereld reeds schade bij verwaarerstandigate; en dat wel, om '8
wil, die ons in den weg Zijner last biddende en met zelfverloochening lonzing, en zal de gemeente geeoe schade
igheid one door hunne hand be- volbracht heeft, wordt, zelf schuldig, en lijden door den Dienaar een brood der be
egeeren ofschoon de weg van on- maakt hierdoor openbaar in een' gezon- drnktheid te doen eten? Ik zal zwijgen
ing en wederlegging der npziene- ken toestand te leven. Eo wat zal men yen de achadebarende zuchtingeo, die ten
g voor de leden open staat, noch- zeggen van dezulken, die, in plate van hemel stijgen en de daaruit vloeiende
tier gehoorzaamheid kan de ge. dezen liefdelast op het hart te dragen,on- oordeelen; doch zal niet de veerkracht
welvaart, orde, noch zegen Gods bekend met deze bezigheid bleven; en de des Dienaars verlamd worden, zoo niet
diep geworielde gewoonte volgden van het slechts de zware arnhtlesteo, maar boven
elating, het werk van vermaning kwaad,hetwelk ze vermoeden en zien rood dien, de knijpendate behoeften van bet ge•
tslniting der lidmaten berust in- te dragen!? De oarlerlinge liefde, dat zin hem drukken? Zoo het hem niet hinch] bil die opzieneren, en wel k arak ter der beelddragereGods,de eenheid dert, In zijn werk, dat hij gade en kroont
31) Gods- instelling en de beroe- van het lichaam van Christus, alsmede hij zijn sterven, vanwege de karige bezol
deze bediening. minstens door de afhankelijkheid der leden van elkan- diging. geen vrucht van zijnen arheid(dat
erderheid der lidmaten; en de ge. der. verbiedt ten eenenmale die koude doelwit van elk zorgend vader) kan namoet. hun gezag erkennen en Is werkeloosheid. Zoo onder de leden laten. zekerlijk zullen de znchtingen van
trouwen verschuldigd. In geval heeracht het "Ben ik mijne Broeders hoe- zijn gezin en de geestvermoeienietten, verklacht bij en van onderzoek door der?" ze zullen te vergeefs bloei en wel- oorzaakt door de vraag, hoe hij zijn gezin
keraad omtrent eenig misdrijf of vaart in het lichaam van den arbeid dor van schulden zal redden, zijn zielkracbt
moet men zich pia beleedigd ge- opzieneren wachten; de gemeente zal, in- verteeren en zijn werk ontzennwen. Dub)f hierover verbitterd worden. De tegendeel, alsdan gevaar loopen van dat bel wreed is dit onrecht; want niet alleen
te Gods, toch, zoolaug zij op tw- walgelijk en dat geheel tegen alle Chris- verkort men het loon, maar, bovenal,bindt
eed, behoeft een zoodanig zonde. telijk karakter indruischende schandelijk men hem de handen en verbiedt men hem
zend toezicht. Men meet veeleer misbruik van de goddelijke instelling der zijne talenten tot de gebodene huisverzorlankbaar Gods goede zorge en der kerkregeering, van dit gezag te willenge- ging te bezigen.
ren zelfverloochenende liefdear- hrulken, om zich te wreken, of het dienst.
Deze buisverzorging,welke op de actionkennen. Bij schuld, dient men baar te stellen aan eigen eerzucht of gie- deren der gemeente ruet, strekt zich ver
rtig te belijden. zich voor God en righeid, instede van aan de bevordering ver uit, dan de bloote behoeften des
en verootmoedigen, en de gekrenk- van de zaligheid der zielen. Die heilig- lichaams. Men moet den man in staat
ter gemeente zoeken te herstellen, schennis, die herooving van Gods huis an atelier), om zich ten nutte der gemeente.
npzienereo. zoo spoedig mogelijk. wel van de edelste gaven, om den duivel tot eigene voeding, de nondige geschrif
dijdenis en verbetering, gelegen• en zijn in galle en boosheid verzonken ten te kunnen aankoopen. Vraag den
t herstelling in de rechten van bet hart er mode te dienen, zal gewisselijk timmerman, hoe bij tot schade werkt, zoo
tschap te geven. Bij onschuld, wreken.
hij, door armoede, zich van bekwame ge
ng der tegeering wit bavordereo.
ng der van God gestelde_ sitacht
ondergang voor elk gain en
ar ook gewis voor Gods hale.

ten lijdzaam en goedwillig allemo•
inlichting geven; ten einde iie open in de gelegenheid te stellen een
aardig oordeel te Yellen. Bet is
lidmaat geen geringe zonde, zich
etten tegen de opzieneren, bezig
ne ziele van de dwaling zijns wept
-ijden en het welvaren en do eere
ode gemeente te bevorderen. Een
aad moge een onaanzienlijke en
lichaam schlinen, hetwelk men gedijk kan weerstaan, waarboven men
went te kunnen verheffen. of aan
Ik men meent zich strafTeloos te
n onttrekken; doch dit lichaam, in
.eze des Heeren vergaderd, om de
to Gods huts, de wet des Konings
~tiger), hoe gering ook deszelfe leijn, is notzaggelipter dan eenige
bank deter aarde; want de verach•
'an Zijne dienaren schat Jezus ver
ng van Zich en Zijnen Vader. Daar.
root is het oordeel over liem,t1le zich
ramailentle wijze tegen de regeering
erke verzet. Meent, echter, iemand
-gelijkt te zijn, of Is hij van oordeel,

IV. Zal die edele gave van onderwiie en reedechappen ontbloot ziet. Ook zou het
regeeriog in Gods bole doel bereiken, zoo hem on cie gemeente schaden, zoo hij door
moet deze bediening met volle overyave karige bezoldiging been, om aan eene
blijmoedig onderhouden en door achting zuchtende gade de door God gebodene
gastvrijheid te bevelen. Eo moet hij niet
en liefde in core gehouden warden.
1. Gelijk verstandige ouderliefde der in staat gesteld worden, weldadigheid te
kinderen tijdelijke behoeften in opene- kunnen beoefenen? Of zou het eene geding voorziet, zoo ook calm de scholen, meente, die uit de goede werken van opiie godvruchtige kweekhoven, bij elke rechtheid van haar geloof verzekerd moet
wakkere gemeente, ook ten koste van ve- worden, voordeelig zijn, door een leider
le opofferingen, op den voorgrond en in aangevoerd te worden, die opwekt, maar
rere; echter, tot. hoogere doeleinden den niet voorgaat? Zijn wekkende woorden
broodwinning, namelijk, om een verstao- genoeg, en oordeelt men op deze wijze
dig en helijdend geslacht, bekwaam tot het trekkende voorbeeld to duur? Zoo de
een behoudend zuurdeeg voor de maat- Dienaar hierin zelf geen vooebeeld zijn
schappij, een krachtig emit voor do we- kan, zal hilano niet zijne vrilmoedigheid,
reld en tot sierlijke gezegende lidmaten, clan toch vaak do klem missen in de wekleeraars of regoorders der gemeente na to stem, welke de weg der pijnlijke zelfverlaten. De ontlerhouding dezer bedlening loochening in de beurs zoo zeer behoeft;
kan niet onmiddellijk worden verwacht; dear do wereldliefde en het gierig hart
waarom niemand der lidmaten van die gaarne eene goedkoope godsdienst wil, an
znrgo der kweeking en onderhouding der dat onzalige [(even als werkhelligheid en
Dienaren is ontslagen. Ook is het alle vreemd aan de Godsdienst der liefde wil
gins duidelijk, dat, zoo zij. die zich on• doen doorgaan? Die zijne ossen wil muil
verdeeld aan lit k wide moeten wijden, manic-n, zal weldra geen on meer liebben
zieli tot de handelingen ilea leeflouhts on, te muilbanden. Zij, die als slechte
rrewleht of tie male
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zijn akker. De prikkel DU der wetenschap, dat de landman van een verwaarloosd veld Diets verwachten kan, is niet
overbodig, zon, echteezijn arbeid CD zweet
tot scbraging van zip) leven eo dat der
zijnen niet van dien akker wederkeert;
zijne genegeoliedee zullen niet zijn tot
zijn werk, ale war neor oenn overvloedige
<hulk hearheid
ekkere idijdechap in
zijn hart en ki tog verepreolt
Slut volgt.
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